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CITIZENSHIP CHARTER (MODEL OF 1386) 
 
Venerabilis et dilectis, providis et discretis procuratoribus, vicariis, baiulis, curiis, justiciis, judicibus, paciariis, 
juratis, consulibus, lezdariis, pedagiariis, duanariis, reponitariis, alcaydis, merinis, salmedinis, universitaribus 
et probis hominibus et quibuslibet etiam aliis officialibus et subditis illustrissimi domini regis Aragonum, in 
regno Aragonum et in civitate et regno Valencie, tam ultra Sexonam quam citra Sexonam, et in quibuscumque 
partibus sive locis Cathalonie et in aliis etiam regnis et terris eiusdem domini regis Aragonum constitutis, vel 
eorum locatenentibus ad quos presentes littere pervenerint. Consiliarii et probi homines civitatis Barchinone, 
salutem et prosperos ad vota successus.   
Ad noticiam vestram et cuiuslibet vestrum deducimus per presentes quod [...]1est civis et habitator 
dicte civitatis2 Barchinone et quod solvit et contribuit in tallis et aliis exaccionibus et colletis comunibus in 
quibus aliis cives et habitatores eiusdem civitatis nutunt et solvunt. Unde cum civitas Barchinone et omnes et 
singuli cives et habitatores ipsius cum omnibus rebus, mercibus et bonis eorum, tam per privilegium antiquum 
eis factum ab illustrissimo domino Jacobo, bone memorie, rege Aragonum, datum Barchinone, pridie idus 
aprilis, anno Domini millessimo ducentessimo tricesimo secundo, quam ex concessione postea eis facta ab 
illustrissimo domino rege Jacobo secundo, memorie recolende, cum suo privilegio eius bulla plumbea 
communito, cuis tenor infra sequitur. 
Que quidem privilegia necnon libertates factas et concessas dicte civitati per dictum dominum rege 
Jacobum secundum et predecessores suos et omnes consuetudines et usus eiusdem civitatis prout ipsa civitas 
melius et plurimus usa fuit vel hodie utitur, illustrissimus dominus Alfonsus, bona memorie, rex Aragonum, 
eiusdem domini regis Jacobi secundus natus, cum privilegio suo sigillo cerea magestatis eiusdem domini regis 
communito, dato Cesarauguste, quinto kalendas martii, anno domini millessimo trecentessimo vicesimo 
octavo et, successive, illustrissimus ac magnificus princeps et dominus, dominus Petrus, Dei gratia rex 
Aragonum, nunc regnans, eiusdem domini regis Alfonsi primogenitus, cum privilegio suo sigillo cereo 
magestatis eiusdem domini regis roborato, dato Ilerde, quarto idus junii, anno dominum millessimo 
trecentessimo tricesimo sexto, laudaverunt et in omnibus confirmarunt, habeant franquitatem inmunitatem 
et libertatem de non dando vel solvendo aliquam leudam, pedagium, pedaticum, portaticum, mensuraticum, 
pensum, usaticum, moxeriffatum, duanam, anchoragium, travetagium, passagium, gabellam vel aliam 
quamcumque impositionem seu consuetudinem, novas vel veteras, statutas vel statuendas, in regnis et terris 
eiusdem domini regis et specialiter in civitatis et loco Dertuse et in castris, villas et in locis suis de Alacant, de 
Oriola, de Elx, de Guardamar et eisdem adiacentibus qui sunt in parte regni Valencie ultra Sexonam et in aliis 
etiam quibuscumque civitatibus, villas et locis iamdicti domini regis, ubicumque situatis, per ipsum dominum 
regem vel eius predecessores, per modum conqueste, concambii vel emptionis vel quovis alio titulo hactenus 
adquisitis vel in posterum adquirendis, prout in dicto privilegio plenius  continentur,discretionem vestram et 
cuiuslibet vestrum attente requiremus ex parte dicti domini regis et pro parte nostra et dicte civitatis 
                                                          
1There is a blank space which is supposed to be completed with the name of the new citizen. 
 




affectuisse rogamus quatenus preffato [...]3et eius mercibus sive rebus, nunciis seu veylens et omnibus etiam 
aliis civibus et habitatoribus Barchinone predictam franquitatem, inmunitatem et libertatem observetis et 
observari etiam faciatis. Et si qua pignera ratione predicta vestrum aliquis ei vel eius nunciis fecit ipsa eis si 
placuerit restituatis ac restitui faciatis. Scientes nos veracibus omnibus eorum omnia privilegia et franquitatis 
hic facere observari et in hoc, si placet nostra precanima admittis, quia nos sumus parari et voluntarii pro 
vobis et quolibet vestrum facere et complere nedum similia, imo alia que vestro cederent comodo et honori.  
Datum Barchinone  [...]/ die [...] 4anno a Nativitate  Domini millessimo CCC octuagessimo sexto5.  
Tenor vero predicti privilegii per prefactum dominum regem Jacobum secundum,bone memorie, 
iamdicte civitati Barchinone et civibus et habitatoribus ipsius concessi eiusdem domini regis bulla plumbea 
communiti sequitur per hec verba:   
In Dei nomine. Noverint universi presentis privilegii perginam inspecturi quod nos, Jacobus, Dei gratia rex 
Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, ac Comes Barchinone, debita consideratione pensantes quod tunc regii 
solii culmen extollitur tuncque  ex munificencia  sua manum congrue retribucionis extendit, dum fideles subditos 
suos ex suis actibus benemeritos pro  inde condignis prossequintur gratiis beneficiis ampliat et decorat favoribus 
opportunis ut et isti benemeruisse gaudeant et alii ad similia promerenda  animentur exemplo. Igitur, attentis 
inmensis et laudabilibus serviciorum et meritorum exhibicionibus collatis antecessoribus nostris, eximie 
recordationis regibus Aragonum et comitibus Barchinone et nobis per universitatem civitatis Barchinone, tam in 
adquisicionibus regnorum atque terrarum, quam aliter multis modis. Attento etiam in qualiter nunc universitas  
ipsa et eius singuli promptis et multum afectuosis voluntatibus pro felicii adquisicione ac conquesta Sardinie et 
Corsice regni nostri, quod ex concessione perpetua nobis facta per Sedem Apostolicam obtinemus, ad quam pro 
exaltacione et ampliacione regni nostri et utilitate publica subditorum, duce nobis altissimo cogitatus et opera 
nostra ut nos decet extendimus opportunum auxilium magnum servicium peccuniarium et subsidia multum 
congruum  nobis et inclito infanti Alfonso, karissimo primogenito et generali procuratori nostro  ac comiti Urgelli, 
personaliter nunc cum exercitibus et gentibus armorum in dicto regno Sardinie iamdictam adquisicionem  seu 
conquestam Sardinie et Corsice per Dei gratiam feliciter prossequnti,  placidum et gratum nunc noviter,  liberaliter  
offerunt  et etiam  obtulerunt.  
Ex causis premissis  inducti  inter alias per nos  et omnes heredes et sucessores nostros, gratis et ex certa 
scientia ac mera et libera ac spontanea voluntate emfranquimus et liberos, exemptos, franchos et inmunes penitus 
facimus et esse volumus, perpetuo, universitatem dicte civitatis Barchinone et omnes ac singulos cives et 
habitatores ipsius civitatis, presentes pariter et futuros, in perpetum, cum omnibus rebus, mercibus et bonis suis 
universis, habitis et habendis, in civitate et loco nostro Dertuse  et in castris, villis et locis nostris de Alacant, de 
Oriola,  de Elx,  de Guardamar et eisdem adjancentibus que habemus et tenemus in parte regni Valencie ultra 
Sexonam et in aliis etiam quibuscumque  civitatibus,  castris, villis et locis nostris ubicumque situatis; per nos vel 
nostros predecessores per modum conqueste, concambii vel empcionis, vel quovis alio titulo actenus adquisitis, 
que nos hodie habemus et tenemus vel nos et successores nostri in posterum adquiremus per conquestam vel 
                                                          
3Again, a free space in which to introduce the name of the successful candidate.  
4This time blank spaces are left to be completed with the exact date of the potential future granting.  




alium quemcumque dumtaxat titulum lucrativum ab omni leuda, pedagio, pedatico, portatico, mensuratico penso, 
usatico, moxeriffatu, duana, anchoragio et travetagio, passagio et gabella et omnia alia quacumque imposicione 
seu consuetudine,  novis vel veteribus,statutis et statuendis, que dici, nominari vel excogitari possint seu possent   
aliqua ratione. Sic quod in dicta civitate et loco nostro Dertuse et in dictis castris, villis et locis nostris predictis de 
Alacant, de Oriola, de Elx, de Guardamar, que habemus in parte regni Valencie ultra Sexonam, et in aliis etiam 
quibuscumque civitatibus, castris, villis et locis nostris ubicumque situatis, per nos vel per nostros predecessores, 
per modum conqueste, concambii, vel empcionis , vel quovis alio titulo actenus, ut predicitur, adquisitis, quem 
nos, hodie, habemus et tenemus vel per nos et successores nostros in posterum adquirendis per conquestam vel 
alium quemcumque dumtaxat, ut premititur, titulum lucrativum, prefacta universitas Barchinone et cives et 
habitatores eiusdem, presentes scilicet et futuri,et eorum singuli per aliquibus rebus, mercibus vel bonis suis  
quibuscumque ullo uniquam tempore nullam leudam, pedagium, pedaticum, portaticum, mensuraticum, pensum, 
usaticum, moxeriffatum, duanam, anchoragium, travetagium, passagium et gabellam, vel aliam quacumque  
imposicionem seu consuetudinem, novas vel veteras, statutas vel statuendas que dici, nominari vel excogitari  
possint vel possent aliqua ratione, per mare vel  per terram  aut per aquam dulcem, nobis vel successoribus nostris 
aut quibuscumque aliis nomine nostro et nostrorum, dare aut solvere teneantur immo ab ipsorum omnium et 
cuiuslibet eorum prestacionibus sint semper in dicta civitate et loco nostro Dertuse  et in dictis castris, villis et locis 
nostris de Alacant, de Oriola, de Elx, de Guardamar et eis adiacendibus que, ut dictum est, habemus et tenemus 
in parte  regni Valencie ultra Sexona, et in aliis etiam quibuscumque civitatibus, castris , villis et locis nostris, ut 
predicitur, ubicumque situatis per nos vel nostros predecessores, per modum conqueste, concambii vel  empcionis 
vel quovis alio titulo  actenus, ut sepe dictum est, adquisitis, qui hodie nos habemus et tenemus, vel nos et 
successores nostri in posterum adquiremus per conquestam vel alium quamcumque dumtaxat ut predicitur 
titulum lucrativum ffranqui, excepti, perpetuo liberi et immunes per terram et per mare et per quamlibet aquam 
dulcem.  
Promittentes, per nos et omnes heredes et succesores nostros, et etiam juramus  in anima nostra per 
Deum et per Crucem Domini nostri Ihesu Christi  et eius sancta quatuor Evangelia, in presencia nostra posita et 
manibus  nostris corporaliter tacta, quod predicta omnia et singula tenebimus, complebimus et observabimus et 
teneri, compleri et observari perpetuo et inviolabiliter faciemus et non contraveniemus nec aliquem contravenire 
permittemus aliqua ratione qui dici vel excogitari possit seu posset.  
Mandantes per privilegium presens nostrum procuratoribus, baiulis, lezdariis, pedagiariis, repositariis, 
pensatoribus, senitoribus ,maiordomibus, merinis, salmedinis, justiciis vel judicibus, alcaldis et quibuslibet etiam 
aliis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quocumque nomine eos nominari contingat, quos per 
nos et nostros successores  in dictis civitate et loco nostro Dertuse  ac in dictis castris, villis et locis nostris de 
Alacant, de Elx, de Oriola,  et de Guardamar, et eisdem adiacentibus  ac in aliis civitatibus, castris, villis et locis 
nostris iamdictis preponi seu ordinari contingat quatenus predictis civibus et habitatoribus preffate civitatis 
Barchinone et universitati eiusdem civitatis et singulis eorumdem, ac rebus, mercibus et bonis suis universis, 
habitis et habendis, franquitatem, libertatem et inmunitatem predictas teneant firmiter et inviolabiliter observent 
et contra eas vel aliquam earum ipsas vel bona eorum nullatenus impedire, molestare seu agravare presumant, si 




indignacionem nostram se noverint incursuros, et  nichil·ominus pena mille  morabatinorum auri nostro erario 
confiscanda absque remedio punientur. In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam presens privilegium 
nostrum inde fieri iussimus, bulle nostre plumbee munimine insignitum. 
  Datum Barchinone, octavodecimo kalendis januarii. Anno Domini millessimo trecentesimo vicesimo 
tercio.6 Subscripsi Guillemus.  
Sign+um Jacobi, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, ac comitis Barchinone, qui 
hoc concedimus et juramus. 
Testis sunt: Inclito Inffans Raymundus Berengarii, dicti domini regis filius. Poncius, Barchinone 
episcopus,  Otho de Montecathano, Berengarius de Vilaricuto et Bernardus de Portella.  
Sign+num  Dominici de de Biscarra, scriptoris dicti domini regis, qui de mandato ipsius  hoc scribi fecit 
cum litteris rasis et emenditis  in XVª linea ubi legitur nos, et clausit loco, die et anno prefixis.  
Probata.  
SOURCE: AHCB, 1 C-V, 3 Registre, f. 2r-4v. 
 
  
                                                          





PETER THE CERIMONIOUS’ CONCERNS ON CITIZENSHIP 
 
Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsicae, comesque Barcinona, 
Rosilionis et Ceritanie, dilectis et fidelibus nostris vicario et baiulo Barcinone, vel eius locumtenentis. 
Salutem et dilectionem. Dudum a curia nostra emanavit littera tenoris sequentis :  
Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinia et Corsicae, comesque 
Barcinona, Rosilionis et Ceritanie dilectis et fidelibus nostris vicario et baiulo civitatis Barcinonae vel 
ipsorum locatenentibus. Salutem et dilectionem. Intelleximus quod vos franchitates, libertates et 
immunitates per predecessores nostros et nos universitati civitatis Barcinona et singularibus eiusdem 
concessas et etiam [con]firmatas, minime observantes ad instanciam lezdariorum compellitis seu facitis 
compelli nonullos ex civibus aut habitatoribus ipsius civitatis ad exsolvendum sibi lezdam et vectigalia et 
alia [aliqua] a quibus franchi sunt et inmunes in eorum[dem] civium et habitatorum praiudicium et 
ipsarum libertatum non modicam lesionem. Unde cum nos libertates et franchitates praedictas omnibus 
civibus et habitatoribus praelibate civitatis omnino [omni modo] servari velimus; idcirco vobis et utrique 
vestrum dicimus et mandamus quatenus habentes pro civibus dictae civitatis quoscunque qui per annum 
et diem in civitate steterint ante dicta vel qui animo et re suum domicilium constituerint in eadem seu qui 
secundum usum antiquum recepti fuerunt aut fuerint per officiales nostros vel consiliarios in cives ipsius 
civitatis aut numero civium eiusdem civitatis congregati, eos ad exsolvendum lezdam, seu vectigalia 
supradicta nullatenus compellatis vel modo aliquo permittatis compelli. Mandantes vobis quod si per 
aliquos allegatum fuerit praedictos cives aut aliquem ipsorum se in fraudem iuris lezdarum ac alterius 
fecisse cives praedictae civitatis quod de tali fraude vos ambo vicarius et baiulus prout ad vestrum pertinet 
officium cognoscatis praeservando illos ad quos iura pertinent a praeiudicio atque damno.  
Datus Dertusae, quinta die Februarii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo 
septuagesimo. Guerardus de Palou.  
 Verum cum, ut pro parte lezdariorum Barcinonae, seu parçoneriorum partes habentium tam in 
lezdis nostris regalibus quam in lezdis nostris vocatis de Mediona fuit expositum coram nobis quod littera 
praeinserta fuerit a nostra curia in magnum praeiudicium ipsorum et contra debitum iustitiae obtenta, 
cum ille propie dicatur civis illius loci, in quo suum potissime facit incolatum solvendo munera ipsius loci 
et tenendo ibidem familiam suam et fovendo lares suos, quae tamen non faciunt illi, qui in dicta littera 
cives esse asseruntur Barcinone, et etiam fuit dicta littera a nostra curia impetrata subreptitie et tacito de 
privilegio eisdem lezdariis seu parçoneriis per nostros praedecessores indulto ac etiam confirmato eisdem 
hactenus observato ac etiam in contradictorio iudicio obtento quod privilegium est insertum in quadam 
carta regia coram nobis exhibita, et ostensa quae est tenoris sequentis:  
Nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie , Sardinie et Corsicae ac comes Barcinonae 
attendentes serenissum Dominum regem Jacobum bonae memorie, patrem nostrum, ad instantiam 
partioneriorum seu habentium partem in lezdis civitatis Barcinonae tam terras quam maris fuisse super 




Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie, et Corsicae, comesque Barcinonae ac 
Sanctae Romane ecclesie vexillarius, ammiratus et capitaneus generalis, dilectis7 ac fidelibus suis vicario 
et baiulo Barcinone prasentibus vel qui pro tempore fuerint. Salutem et dilectionem. Pro parte Arnaldi de 
Rippis ac Petri de Sancto Miniato, militis, et Guillelmae, uxoris Guillelmi de Pulcrovisu, quondam, Bernardi 
Marqueti, et Francisci Burguesii, civium Barcinonae, et quorundam aliorum parçoneriorum lezdarum 
Barcinone humili supplicatione nobis extitit demostratum quo contra tenorem cuiusdam privilegii per 
illustrissimum Dominum Jacobum, felicis recordationis regem Aragonum, avum nostrum, indulti in quo 
continetur quo nulllus quamvis haberet ab eo vel vicario seu baiulo Barcinonae instrumentum habitationis 
esset franchus de lezda, nisi tamen habuerit ibi domicilium et fecerit focum vel si habuerit uxorem simul 
cum eadem habitaverit ibidem et totam sive integram fecerit ibi residentiam sicut habitatores et cives 
Barcinonae facere tenentur. Quod quidem privilegium per illustrissimum Dominum regem Alfonsum, 
clarae memoriae fratrem nostrum, et per nos extitit confirmatum, aliqui fingentes se habitatores civitatis 
praedictae excusant se solvere lezdas de rebus eorum prout alii extranei solvere tenentur et debent in 
praeiudicium ac diminutionem et fraudem praedictorum parçonerius lezdarum praedictarum 
supplicatumque fuit nobis per nos sibi super his de iuris remedio provideri. Supplicatione ipsa admissa 
volumus, vobisque dicimus et mandamus quatenus privilegium seu instrumentum pradictum Domini regis 
Jacobi et contenta in eo super praemissis penitus observantes et observari facientes perpetuo omnes illos 
et singulos quos vobis constiterit non esse cives Barcinone nisi iuxta modum et formam superius 
expressatos ad solvendum lezdam prout solvere tenentur et debent compellatis et faciatis compelli 
quibuscunque malitus retroicitis. Datus Barcinone octavo idus agusti anno Domini millessimo 
trecentesimo duodecimo.8  
Et nunc pro parte procuratorum elemosynae sedis Barcinone et Francisci de Sancto Minato, 
militis, Francisci Burguesii ac heredum Bernat Marquet, quondam, ac aliorum habentium partem in lezdis 
praedictis nobis demonstratum fuerit quo non nullae persone advenae fingentes se cives ipsius civitatis 
procurant et obtinent diversas litteras tam ab officialibus nostris quam a consiliariis et iuratis ac personis 
aliis dictae civitatis per quas se civis asserunt civitatis eiusdem, licet re vera non sint, in disminutionem et 
detractionem lezdarum praedictorum et ut eximantur a solutione ipsarum. Quapropter, volentes super 
his iuste procedere ac iura regia conservare per presentes volumus et mandamus quatenus nullus de 
cetero habens a vicario seu baiulo Barcinone et aliis officialibus seu consiliariis et iuratis civitatis eiusdem 
aut ab aliquibus aliis instrumentum habitationis sit franchius a lezda, nisi habuerit9 ibi domicilium et focum 
fecerit, vel si uxorem habuerit, simul cum eadem in ibi habitaverit et totam sive integram ibi residentiam 
fecerit, prout cives et habitatores alii iuxta formam chartae regie hic insertae.  Mandantes per praesentes 
vicario et baiulo dictae civitatis, aliisque officialibus nostris praesentibus et futuris vel eorum 
locatenentibus quod praedictam declarationem observent et observari faciant ut superius continetur et 
non contra veniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium 
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praesentem chartam nostram fieri et sigillo nostro appendicio iussimus communiri. Datus Valentiae, idus 
Decembris anno Domini Millessimo trecentessimo trigessimo quarto.10 Provisa.  
Et ob hoc nobis humiliter supplicaverunt ut praeinsertam litteram nostram revocare, et dictum 
privilegium eis observari facere de nostra benignitate regia dignaremur. Idcirco nos eorum supplicationi 
utpote iustae benigne annuentes et considerantes quod praecipua privilegia debent perpetuo esse 
mansura, et illa potissime quae iuris communis dispositioni videntur esse conformia, ut est in privilegio 
per dictum Dominum regem Jacobum antiquum eisdem concesso et indulto. Praeinsertam litteram 
nostram cum presenti revocando, dictum privilegium eisdem lezdariis sive partioneriis per omnia volumus 
observari. Mandantes vobis et cuiuslibet vestrum et aliis etiam quibuscunque officialibus, iudicibus et 
subditis nostris sub poena ducentorum morabatinorum auri nostro aerario applicandorum, quia iam 
dictum privilegium prout eisdem iam a dictis nostris praedecessoribus indultum extitit ac etiam 
confirmatum absque aliqua interpretatione observetis et observari etiam faciatis. Datus Gerundae 




 SOURCE: AHCB, 1B XV-1, vol 1, f. 230 (Diversorum). (Letter sent to the royal representatives of Barcelona 
including a first letter from 1370 which is here derogated. The first letter is inserted. In brackets, 
differences between this copy and the copy included in the Llibre Verd). On this material, see Chapter II.  
  
                                                          









THE CITIZENSHIP CHARTER OF BERENGUER RIBES, A MERCHANT AND INHABITANT OF 
THE TOWN OF MOIÀ (1419). 
 
Carta ciutadenagii hominum in villa Modiliani et eius termini habitantum. 
Venerabilibus et providis ac discretis universis et singulis procuratoribus, vicariis, baiulis  curiis, justiciis 
judicibus, paciariis, juratis, consulibus, lezdariis, pedagiariis, duanariis, repositariis, alcaydis, merinis, 
salmedinis, universitaribus et probis hominibus et quibuslibet etiam aliis11 officialibus et subditis 
illustrissimi domini regis Aragonum, in regno Aragonum et in civitate et regno Valencie, tam ultra Sexonam 
quam citra Sexonam, et in quibuscumque partibus sive locis Cathalonie et in aliis etiam regnis et terris 
eiusdem domini regis Aragonum constitutis, vel eorum locatenentibus ad quos presentes12 littere 
pervenerint. Consiliarii et probi homines civitatis Barchinone,  salutem et prosperos ad vota successus.  
Ad noticiam vestram et cuiuslibet vestrum deducimus per presentes quod illustrissimus dominus 
Rex Johannes, memorie recolende, cum sua carta pergamenea sigillo sue magestatis impendenti munita, 
data Dertuse vicesima tercia die julii anno a Nativitate Domini  M CCC nonagesimo tercio, regnique ipsius 
domini regis septimo, voluit, providit et indulsit ac concessit in privilegium probis hominibus ville Modiliani  
et terminorum suorum de baiulia et infra baiuliam Barchinone sustentibus, presentibus et futuris, ac 
universitati ville eiusdem qui iam erant et sunt vicum et13membrum dicte civitatis Barchinone quod 
gaudeant et gaudere possint ubivis  regnorum et terrarum suarum omnibus et singulis privilegiis, gracias, 
libertatibus, franquitatibus, ingemnitatibus, bonis, usibus et consuetudinibus quos, quas et que  habent 
atque habebunt et habere debent etiam debebunt civitas Barchinone predicta civesque et habitatores 
eiusdem cum omnia privilegia, libertates, gracie, franquitates ingemnitates, inmunitates, usus, 
consuetudines et usantie tam concesse quam concedende, concessa et etiam concedenda nunc et etiam 
in futurum modo quocunque et ratione quacunque civitati Barchinone predicte et civibus et habitatoribus 
ipsius et eorum presentes atque futuros tam in personis quam bonis ac si ipsa villa et termini ac 
habitatores illorum essent in dicta civitate Barchinone realiter populati et domiciliati et in eiusdem 
domicilium suum tenerent et larem continuum foverent ac facerent  personalem residenciam in eadem, 
sic quod possent et possint dici et nominari cives et habitatores dicte civitatis prout in dicta carta seu 
privilegio regio plenius continetur. 
Et quod Berengarius Ribes, mercator, est a naturitate habitator ville Modiliani et vigore dicti 
privilegii verus civis dicte civitatis Barchinone, unde cum  predicta civitas Barchinone et omnes e singuli 
cives et habitatores ipsius cum omnibus rebus, mercibus et bonis eorum tam per privilegium antiquum 
eis factum ab illustrissimo domino Jacobo, bone memorie rege Aragonum, datus Barchinone pridie idus 
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aprilis ano Domini MCC tricesimo secundo quam ex concessione postea eis facta14 per illustrissimum 
dominum regem Jacobum secundum, memorie recolende, cum suo privilegio eius bulla plumbea 
communito15, cuis tenor infra sequitur.  
Que quidem privilegia  necnon libertates factas et concessas dicte civitati per dictum dominum 
rege Jacobum secundum et predecessores  suos et  omnes consuetudines et usus eiusdem civitatis prout 
ipsa civitas eis melius et plenus usa fuit vel hodie utitur, illustrissimus dominus  Alfonsus, bone memorie, 
rex Aragonum, eiusdem domini regis Jacobi  secundus natus, cum privilegio suo sigillo cereo   magestatis 
eiusdem domini regis roborato, dato Cesarauguste, quinto kalendas martii, anno16 Domini millessimo 
trecentessimo vicesimo octavo, necnon illustrissimus et magnificus  princeps et dominus, dominus Petrus, 
clare memorie, Rex Aragonum eiusdem domini regis Alfonsi17 primogenitus cum alio18 suo privilegio eius 
sigillo cereo roborato, dato Ilerde, quarto idus junii, anno Domini milessimo CCC tricesimo sexto et, 
successive, dictus dominus rex Johannes, ipsius domini regis Petri primogenitus cum alio privilegio sue 
magestatis sigillo impendenti munito, dato Barchinone, octava die marcii anno a Nativitate Domini M CCC 
octuagesimo septimo ac subsequenter serenissimus et magnificus princeps et dominus 19 Martinus, late 
recordationis rex Aragonum ipsius domini  regis Johannis frater, cum suo privilegio sigillo cereo magestatis 
eiusdem domini regis communito, dato Barchinone vicesima septima die madii anno a  Nativitate Domini 
millesimo trecentesimo nonagesimo septimo regnique ipsius domini regis secundi, et successive, 
excellentessimus et magnificus princeps et dominus20 Fferdinandus, Dei gratia rex Aragonum , memorie 
celebris, neposque ipsius domini regis Martini, cum eius privilegio suo sigillo comuni cum nondum sigilla 
maiestatis dicti domini regis prefecta essent impendenti munito, dato Barchinone vicesima octava die 
Novembris anno a Nativitate Domini M CCCC duodecimo regnique ipsius domini regis primo et novissime 
illustrissimus et excelsus princeps et dominus21Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum dicti domini regis 
Fferdinandi filius, feliciter nunc regnans, cum suo privilegio sigillo ipsius domini regis solito cum sua sigilla 
regia eiusdem nondum essent facta, dato Barchinone terciadecima die mensis iulii anno a Nativitate 
Domini M CCCC sextodecimo, regnique dicti domini regis primo; laudaverunt et in omnibus confirmarunt,  
habeant22 franquitatem  inmunitatem et libertatem de non dando vel solvendo aliquam leudam, 
pedagium, pedaticum, portaticum, mensuraticum, pensum, usaticum,23 moxeriffatum, duanam, 
anchoragium, travetagium, passagium, gabellam vel aliam quamcumque impositionem seu 
consuetudinem, novas vel veteras, statutas vel statuendas, in regnis et terris prefacti domini regis nunc 
regnantis et specialiter  in civitatis et loco Dertuse et in castris, villas et in locis suis de Alacant, de Oriola, 
de Elx, de Guardamar et eisdem adiacentibus qui sunt in parte regni Valencie ultra Sexonam et in aliis 
etiam quibuscumque civitatibus, villis et locis iamdicti domini regis, ubicumque situatis, per ipsum 
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dominum regem vel eius predecessores, per modum conqueste, concambii vel emptionis vel quovis alio 
titulo actenus adquisitis vel in posterum adquirendis, prout in dicto privilegio  plenius  continentur.  
Discretionem vestram et cuiuslibet  vestrum attente requiremus ex parte dicti domini regis et pro 
parte nostra et dicte civitatis affectuose rogamus quatenus preffato Berengarius Ribes et eius mercibus 
sive rebus, nunciis seu veylens et omnibus etiam aliis habitatoribus predicte ville Modiliani et terminorum 
ipsius 24 predictam franquitatem, inmunitatem et libertatem observetis et observari etiam faciatis. Et si 
qua pignera ratione predicta vestrum aliquis ei vel eius nunciis fecit, ipsa eis si placuerit restituatis ac 
restitui faciatis. Scientes nos viam rebus omnibus eorum omnia privilegia et franquitatis hic facere 
observari et in hoc si placet nostra precamina admittatis,  quia nos sumus parari et voluntarii pro vobis et 
quolibet vestrum facere et complere  nedum similia, immo alia que vestro cederent comodo et honori.  
Rogantes ac sollicite exortantes vos et quemlibet vestrum ut ex hostentione transumpti si quod 
ex presenti littera sive carta nostra fieri contingerit licet decreto competentis iudicis aut solemnitate alia 
legittime roborati eundem Berengarium Ribes minime reputetis cum ex talibus transumptis autenticis 
eorum de que penes se retumerant plures25 falso gesserint et privilegiis ac prerogativis civibus Barchinone 
debitis usi fuerunt dampnaliter et furtive.  
Dato Barchinone, septima die mensis ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo 
quadrigentesimo decimo nono. 
Tenor vero predicti  privilegii per prefactum dominum regem Jacobum secundum,bone memorie, 
iamdicte civitati Barchinone et civibus et habitatoribus ipsius concessi sequntur per hec verba: In Dei 
Nomine, noverunt universi presentis privilegii perginam inspecturi. Inseratur privilegium.   
 
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, ff.112r-113r. On this material, see Chapter II.  
  







CITIZENSHIP RECORD OF BERENGUER RIBES, INHABITANT OF MOIÀ, AS CITIZEN OF 
BARCELONA. 
7 January 1419  
Die Sabbati, septima mensis Januarii anno a Nativitate Domini MCCC XVIIII 
Honorabiles consiliarii civitatis Barchinone concesserunt cartam ciutadenagii iuxta forma superius 
inseritam Berengario Ribes, mercatori habitatori ville Modiliani. Quisquidem Berengarius Ribes convenit 
et promisit dictis honorabilibus consiliariis, ac penam centum librarum Barchinone sibi gratis imposuit 
adquirenda pro medietate honorabili vicario Barchinone et altera medietate operibus comunibus eiusdem 
civitatis, et casu quo ipse Berengarius Ribes deserat habitatem seu incolatum26dicte ville ubi modo 
morabatur quod ipse restituet et tornabit dicte civitati seu eius honorabilibus consiliariis dictam cartam 
ciutadenagii vel exsolvet ipsi civitati dictas centum libras. Et pro his complendis obligavit omnia bona sua 
mobilia et immobilia, habita et habenda. Et juravit etc. Et ad maiorem cautelam dedit in fideiussorem 
discretum Bernardum Bartholomei Ribes, notarium, civem Barchinone, fratrem suum, presentem. Qui 
fideiussor acceptans in se sponte hanc fideiussionem, convenit et promisit dictis honorabilibus consiliariis 
cum dicto suo principali et sine eo teneri ad omnia supradicta. Et pro his etc. Obligavit etc. Juravit etc. 
Renunciavit etc. 
Testes huius rei sunt Anticus de Muntesquiu et Jacobus Carmau, mercator, cives Barchinone. 
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 113v. On this material, see Chapter II.  
  
                                                          





MERCHANT CITIZENS IN LATE MEDIEVAL BARCELONA 
 
CITIZENSHIP RECORD OF FEDERICO BONINI, A NATIVE FROM PISA 
29 May 1378 
Die Sabbati, XXIX die Madii anno a Nativitate Domini M CCC LXXVIII. Coram honorabilibus Petro Terreni, 
Galcerando Marqueti, Guillelmo Ferrerii et Bernardo Serra, consiliariis hoc anno civitatis Barchinone una 
cum venerabilibus Petro de Gualbes, egrotate, constitutus Ffredericus Bonini, mercator, antiquus 
habitator27 civitatis Barchinone requisivit et rogavit eosdem quod cum ipse Fredericus XXVI annis et ultra 
moratus fuerit et habitaverit in dicta civitate et a XX annis citra et ultra tenuerit et foverit, teneat et foveat 
hospicium, focum et domicilium suum in eadem civitate et inerit ac vadat, quando a quociens casus 
occurerit simul cum aliis civibus et habitatoribus ipsius civitatis, in exercitus et miserit et contribuit, mittat 
et contribuat, una cum aliis civibus et habitatoribus dicte civitatis, in tallis, fogaciis, muneribus et 
exaccionibus ac omnibus communibus dicte civitatis; necnon ab  VIII vel IX annis a citra habuerit et 
tenuerit, habeat et teneat, in eadem civitate uxorem et habitet continue ibidem, animo remanendi et 
tenendi proprio inibi domicilium suum itaque in omnibus se gesserit et gerat et habitus fuerit pro cive 
dicte civitatis et per tali habeat et haberi debeat ut asseberat de iure et secundum usancias et privilegia 
civitatis predicte. Dignarentur predicti venerabilis consiliarii prefacto Ffrederico Bonini concedere et 
mandare fieri cartam testimonialem ciutedanagii et franquitatis quam et prout per consiliarios dicte 
civitatis fit et fieri consuerit civibus ipse civitatis.  
Et dicti honorabilis consiliarii retinerint sibi deliberatione sicut promissis et tandem habita 
informatione die mercurii secunda die Junii anno predicto28 sicut eis et constituto29ipsis consiliariis ut 
dixerunt premissa veritate fulciri habitoque sicut hiis consilio cum aliquibus probis hominibus ipsius 
civitatis inter quos erant venerabiles Johannes Serra, Berengarius de Monte Judaico, licenciatus 
decretus,30Jacmus Burguesii, Guillelmus de Turris, Johannes Ses Avasses et Bernardus Sapila, cives dicte 
civitatis, admittentes seu habentes dictum Ffredericum pro cive Barchinone,31 concesserunt et mandarunt 
fieri dicto Ffrederico cartam ciutedanagii et franquitates per eum petitam, non obstante quod esset 
natione Pisanus cum ex promissis censeatur merito factus civis et pisani ut dicitur consueverint morari et 
negociari in dictam civitate Barchinone, nec habiti fuerint nec habeantur quo ad hoc italici vel per italicis 
quibus prohibitum est per privilegium dicte civitatis morari negotiando eadem civitate nec unicum pisani 
consueverint sicut italici in ipsa civitate ut dicitur evitari. Imo in instrumento patis quod in adquisicione 
regni Sardinie fuit inter dominum Regem et pisanos facta, ditatur fuisse per ipsos pisanos extentum et per 
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dominum Regem eis concessum quod pisani possent in civitate Barchinone morari et negociari securis et 
ita eis hucusque fuerit observatum.  
Et statuti dictus Ffredericus Bonini ad sechundantem cautelam promisit et convenit dictis 
venerabilibus consiliariis ac etc. Juravit mittere et contribuere in tallis, contributionibus et omnibus dicte 
civitatis et ire in exercitus et stare ordinationibus consiliorum civitates. Predicte et alia facere quod et 
prout alii civis dicte civitatis. Pro quibus obligavit omnia bona sua. Et dedit fideiussorem Stephanum de 
Turri,32 apothecarium et civem dicte civitatis, qui sic promisit sibi obligationem bonorum suorum et sibi 
renuntiatione iure. Pariter et cautela.  
Testes Poncius de Fonte, notarius, Bernat de Donç et Petrus Falda, scriptores.  
SOURCE : AHCB, 1C-V,3, Registre, f. 9r-9v ( Parts of this document are transcribed in Carrère, Barcelona, 
vol I, 29 and Soldani, Uomini d’affari e mercanti toscani, 135.). 
  
                                                          





MERCHANTS FROM CATALONIA: CITIZENSHIP REPORT OF ANDREU FIGUEROSA,  
18 December 1415 
Diluns a XVIII dies del mes de desembre de l’any M CCCC XV a instància d’en Andreu Figuerosa, mercader, 
fou reebuda la información següent:  
L’Onrat en Johan de Lobera, mercader e ciutadà de la ditat ciutat, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat e, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt 
dir que n’Andreu Figuerosa, mercader, sia ciutadà de Barchinona, ço és, que hic tinga sa propia habitació 
en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicili segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. 
E dix ell que gran temps ha que lo dit Andreu està e habita en aquesta ciutat mas bé ha VII anys que lo dit 
Andreu està e habita en casa d’ell testimoni e fa ses bones feynes per sí mateix e moltes vegades ne fa 
per ell testimoni quant al dit Andreu plau e, per esguart dels dits treballs,33ell testimoni li ramet la messió, 
la qual lo dit Andreu pagaria del seu sino per esguart dels dits treballs però és certa cosa e notòria que lo 
dit Andreu contribueix en imposicions e en altres càrrechs de la ciutat per rahó de las feynes que fa per si 
mateix e de sas mercaderies.  
L’Onrat en Johan de Junyent, menor de dies,34 draper e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat 
e interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat etc. E dix ell testimoni que més 
ha de XII anys que coneix lo dit Andreu e tostemps l’a vist estar e habitar en aquesta ciutat e ha engir VI o 
VII anys que lo dit Andreu està e habita en casa d’en Johan Lobera e fa ses bones feynes per si mateix e 
per rahó de ses mercaderies paga en imposicions e alguns altres càrrechs de la ciutat e a vegades quant 
lo dit Johan de Lobera na dona càrrech al dit Andreu, lo dit Andreu fa feynes per ell e penses ell testimoni 
que lo dit Andreu se paga la messió que fa en casa del dit Johan de Lobera però que no·u sab de cert.  
Barthomeu Reig, botiguer e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat dit veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat e, primerament, fon demanat si sab o ha hoyt dir que lo dit 
Andreu Figuerosa, mercader, sia ciutadà de Barchinona, ço és, que hic35  tingua sa propia habitació etc.36 
E dix ell testimoni que més ha de XV o XVIII anys que lo dit Andreu és en Barchinona e fa ses bones feynes 
mas per tant com no ha muller, ha vist que ha menjat e habitat en casa d’en Johan Garró e ara menja e 
habita en casa d’en Johan Lobera e que presumeix que de son menjar e beure, ell fa bé la rahó en tot loch 
on menja e està, car fort és, hom plà e de bona condició e que plagués a Déu que nich hagués molts de 
semblant condició que ell car noych hauria tants barats com ha ni tants mals.  
Pere Romeu, tintorer e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat etc. E dix que molt ha 
de temps que lo dit Andreu està e habita en Barchinona en casa d’en Johan Garró e d’en Johan Lobera, 
mercaders, e fa ses bones feynes per si mateix, de les quals feynes paga en leudes e37 en imposicions en 
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que sia tingut per la dita rahó, però no sab ell testimoni que lo dit Andreu hic tinga habitació propia mas 
presumeix que la on està e habita despen e fa sa messió d’açò del seu propi però que no·u sab certament.  
Après, diluns a X del mes de38 juny de l’any M CCCC XV, l’onorable en Guillem Oliver, menor de dies, 
conseller, manà a mi, Barthomeu Vidal, notari, per e per sos sompanyons consellers que fés carta de 
ciutadenatge al dit Andreu Figuerosa. E dix-m’ho en l’ort en presència de micer Bernat Despont et de 
micer Guillem Ros e d’altres molts aquí presents.  
SOURCE : AHCB, 1C-V,3.   
 
CITIZENSHIP RECORDS OF ANDREU FIGUEROSA,  
10 June 1415 /30 April 1417 
Die lune, X mensis Junii anno Domini M CCCC XV.  
[Die Veneris XXX mensis Aprilis anno a Nativitate Domini M CCCC XVII fuit cancellata huius obligatio de 
voluntate honorabilium consiliariorum civitates Barchinona ex re quia pro contentis in39ipsam obligacione 
fuit prestita alia obligatio dicte civitati per ipsum Andream Figuerosam instrumento receptio in 
possessione me, Bernardi Speluncis, auctoritate regia notarii publici Barchinone et scribe honorabili 
consilii dicte civitatis. Presentis testibus venerabili Petro Vincencii, clavario dicte civitatis, et Bartholomeo 
Vitalis, notario.]40 
Honorabilis consiliarii comitatis Barchinone, certificati primitus per informationem inde 
receptam a fide dignis personis quod Andreas Ffiguerosa, mercator, est civis et habitator dicte civitatis, 
concesserint ei cartam siutadanagii in fforma solita prout aliis civibus41 et habitatoribus dicte civitatis est 
concedi assueta. Quapropter dictus Andreas Ffiguorosa42convenit et promisit predictis honorabilibus 
consiliariis quod causa quo ipse deserat habitacione dicte civitatis restituet et tradet predictis 
honorabilibus consiliariis predictam cartam ciutadanagii vel exsolvet per pena et nomine pene centum 
libras barchinonenses adquirenda videlicet medietas operi muri dicte civitatis et altera medietas viccario 
Barchinone. Et pro hiis obligavit etc. Juravit etc. Et pro maiori securitate promissorum dedit in 
ffideiussorem Bernardum Beralda, mercatorem civem dicte civitatis, qui cum dicto principali suo et sine 
eo ad predictam omnia firmiter teneatur. Qui fideiussor acceptans in se gratis hanc fideiussionem, 
convenit et promissit predictis honorabilis consiliariis cum dicto principali suo et sine eo ad predicta onmia 
et singula firmiter teneri. Et pro hiis etc. Obligavit etc. Renuntiavit etc. Juravit etc.  
Testes Bartholomeus Vitalis, notarius, civis,43 et Johannes Porta, scriptor Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 33r (On Andreu Figuerosa, see Chapter VI).    
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Die Veneris XXX Aprilis Anno a Nativitate Domini M CCC XVII 
Venerabilis Andreas Figuorosa,44 mercator civis Barchinone. Quia quedam obligatio seu securitas quod 
per ipsum Andream facta fuerat dicte civitati seu honorabilis tunc consiliariis dicte civitatis nomine 
eiusdem super concessione quod per predictos consiliarios facta fuit dicto Andree de quadam carta dicti 
sui ciutadenagii prout aliis civitatis solitum concedi, de quaquidem obligatione seu securitate factum fiat 
instrumentum in posse mei45Bernardi de Speluncis, auctoritate regia notarii publici46ac scribe honorabilis 
concilii dicte civitatis, X die Junii anno a Nativitate Domini M CCCC XV47 de voluntate honorabilium 
consiliarium anno presenti die civitatis nomine eiusdem fuit dicto Andree et Bernardo Beralda, eis tunc 
fideiussori, die presenti48 cancellata sub conditione quod ipse Andreas de et pro contentis in in (sic) dicta 
obligatione, obligationem alia dictis honorabilibus nunc consiliariis nomine civitatis eiusdem faceret 
infrascriptam.  Gratis et ex cum certa scientia, convenit et bona fide promisit dictis honorabilibus 
consiliariis nunc presentibus nomine dicte civitatis et ipsi etiam civitati quod causa quod ipse Andreas 
deserat habitationem suam a dicta civitate Barchinone restituet et tradet incontinenti honorabilibus 
consilariis dicte civitatis quicumque firmiter dictam cartam dicti sum ciutadenagii sine dilatione etc. Sub 
pena centum librarum barchinonenses de qua pena causa quo comitatur medietas vicario Barchinone et 
altera medietas opperibus muri et vallum dicte civitatis, totaliter adquireatur quaquidem pena comessa 
vel non soluta vel non semel aut pluries nichilominus ad restitutionem dicte carte teneatur in omnia casu. 
Et pro his obligavit dicte civitati se ipsum personaliter. Et omnia bona sua etc. Et juravit etc. Et pro maiore 
securitate dicte civitatis dedit dictis consiliariis nomine dicte civitatis et eidem etiam civitati in 
fideiussorem venerabilem Johanem de Lobera,49minorem dierum, mercatorem civem dicte civitatis 
quicum et sine eo dicte civitati de predictis teneatur eaque compleat et attendat etc. Et dictus Johannes 
de Lobera acceptans dictam fideiussionem sponte, convenit et promisit dictis consiliariis dicte nomine 
quod cum dicto Andrea et sine eo tenebitur dicte civitati de predictis etc. Et pro his obligavit omnia bona 
sua etc. Et juravit etc.50Virtute cuius iure asseruit se esse minorem  XXV annis maiorem vero XXII annis. 
Promittens etc. Et renuntiavit etc. large.  
Testes Berengarius de Perarnau et Petrus Colomer, fornerii, cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 79v. (Rather than a second registration, this document certified a 
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WILL OF ANDREU FIGUEROSA,  
19 October 1417 
 
Die martis XVIIII, die mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo  CCCC XVII 
In Dei Nomine, ego Andreas Figuerosa, 51mercator civis Barchinone, filius Raymundi Figuerosa, mercatoris 
ville Cervarie, et domine Berengarone, eius uxoris, deffunctorum. Attendens quod ea que habent visibilem 
essenciam tendunt visibiliter ad non esse, et quod nil est certius nilque incertius hora mortis. Ideo, dum 
per Dei misericordiam, mentis et corporis perfruor sanitate, cum firma loquela existens,52 meum facio et 
ordino testamentum. 
Eligens manumissores et huius mei testamenti executores venerabilem Johanem de Lupparia, 
maiorem dierum, mercatorem civem Barchinone, discretos Petrum Figuerosa, presbiterum dicte ville 
Cervarie, fratrem meum, et Anthonium Sedasserii, presbiterum Barchinone, quos prout carius possum 
deprecor, eisque plenam dono et confero potestatem quod si me mori contigerit antequam aliud faciam 
seu ordinem testamentum, ipsi compleant et exequantur hac meam ultimam voluntatem prout inferius 
scriptum invenerit seu etiam ordinatum. Et si forsan omnes dicti tres manumissores mei hiis complendis 
et exequendis noluerint aut non potuerint interesse, saltem volo quod duo aut unus eorum in alius seu 
aliorum absentia vel deffectu ea compleant et exequantur sive compleat et exequatur.  
Primum et ante omnia, volo et mando quod omnia debita que debeam tempore obitum mei 
solvantur, omnesque iniurie ad quarum restitucionem tenear restituantur breviter, simpliciter, sumarie 
et de plano prout tamen ipsa debita ipseque iniurie probari poterunt vel hostendi per testes vel 
instrumenta aut alia quelibet legittima documenta. 
Sepulturam vero corporis mei fieri volo in monasterio fratrum predicatorum Barchinone, in illo 
tumulo quem dicti53 manumissores mei54 elegerint, casu scilicet quo me mori contingat in civitate 
Barchinone, quam sepulturam mando fieri bene et complete ad noticiam dictorum manumissorum 
meorum.  
Accipio autem de bonis meis pro anima mea et sepultura et quibusdam legatis subscriptis 
solvendis viginti quinque libras barchinonenses. Dans et concedens dictis manumissoribus meis et cuilibet 
eorum, in alius seu aliorum absentia vel deffectu, plenum posse petendi, exhigendi, recipiendi et vendendi 
tot et tanta de bonis meis quot eorum precia sufficiant ad solvendum predictas viginti quinque libras. De 
quibus dimitto ecclesie Beate Marie de Mari Barchinone, unde sum parrochianus, iure parrochianatus, 
tres solidos. Item, dimitto cuilibet dictorum manumissorum meorum, onere manumissorie, viginti solidos. 
Item, dimitto conventui dictorum fratrum predicatorum Barchinone, pro pitancia et missis celebrandis 
pro anima mea, quinquaginta solidos.  
                                                          
51Signature of Andreu Figuerosa with the ‘ferma’.  
52‘cum firma loquela existens’ in between the lines.  
53Erased: ‘mei’. 




Ffacta vero sepultura mea et solutis legatis predictis et facta etiam55provisione comestionis 
et56potus parentum et affinium meorum qui mei interfuerint sepulture, quitquid de predictis viginti 
quinque libris superavit volo dari, distribui et erogari amore Dei pro anima mea in missis celebrandis 
captivis christianis a posse serracenorum redimendis, puellis pauperibus maritandis, et in aliis piis 
elemosinis atque causas ad noticiam et per manus dictorum manumissorum meorum et si quid eis 
deffuerit volo quod suppleatur de aliis bonis meis. Item, de aliis bonis meis dimitto hospitali Sancte Crucis 
Barchinone viginti quinque libras. Et domus infirmorum sive dels Masells Barchinone octuaginta solidos. 
Et cuique infirmo, masello,57 qui die obitus mei inveniretur in dicta domo massellorum decem solidos, qui 
cuique eorum tradantur per dictos manumissores meos, et si procurator vel administrator dicte domus 
volueriter ipsos ab eis recipere, in hoc casu volo quod careant dicto legato dictorum decem solidorum et 
tunc volo ipsos dari dicto hospital Sancte Crucis. Item, dimitto conventui monialium Sancte Caterine dicte 
ville Cervarie, pro pitancia, sexaginta solidos; rogans ipsas quatenus orent ad Dominum Deum pro anima 
mea. Et conventui monasteri dictorum predicatricum Barchinone, pro pitancia, octuaginta solidos; rogans 
ipsas quatenus orent ad Dominum Deum pro anima mea. Item, dimitto dicto58Anthonio Sedasseri, 
manumissori meo, ultra legatum per me sibi factum onere manumissorie, quindecim libras, amore Dei et 
in tintu pietatis; rogans ipsum quatenus oret ad Dominum Deum pro anima mea.  
Volens et mandans quod dicti manumissores mei in continenti post obitum meum distribuant et 
erogent amore Dei, pro anima mea, in hospitalibus dicte ville Cervarie, quadraginta libras que 
distribuantur in uno vel in omnibus hospitalibus dicte ville, in eo quod in eis fuerit magis necessarium ad 
noticiam et per manus dictorum manumissorum meorum. Item, dimitto Ffrancisco Serra, de dicta villa, 
filio de consanguineo germano meo, si die obitus mei vixerit sim autem filiis suis, viginta libras. Et 
Guillelmo Capdevila, filio Arnaldi de Capdevila, dicte ville, decem libras. Item, dimitto cuilibet filie 
Bartholomei de Vallo, quondam, pellisserii, de dicta villa, que die obitus mei vixerint, sim autem filiis 
cuiuslibet earum, que non vixerint,59 decem libras. Item, dimitto operi ecclesie maioris Beate Marie dicte 
ville, per omnibus iuribus, sexaginta solidos.  
Volens et mandans quod dicti manumissores mei, post obitum meum, distribuant de bonis meis 
centum libras inter puellas pauperes maritandas de genere meo, si inveniri potuerint, et si puellas 
pauperes de genere meo inveniri non potuerint, distribuantur inter alias puellas pauperes indigentes sicut 
et prout dictis manumissoribus meis fuerit bene visum et dando cuilibet earum illa quantitatem que dictis 
manumissoribus meis videatur, dum tamen ipsa quantitas sumam viginti librarum non excedat nec suma 
centum solidorum minantur.   
Item, dimitto Johanni de Vallo, filio dicti Bartholomei de Vallo causa scilicet quo dictus Petrus 
Figuerosa, frater meus, die obitus mei non vixisset et non alia, per omni vinculo apposito in persona dicti 
Johannis per dictum quondam Raymundum Figuerosa, patrem meum, in eius ultimo testamento et pro 
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omnibus iuribus eidem Johanni competentibus et competituris in hereditate et bonis que fuerunt dicti 
quodam domini60 patris mei, triginta libras barchinonenses, sub tali pacto, forma et condicione quod ipse 
absolvat, diffiniat et remitat heredi meo, quicumque tunc fuerit, predictum vinculum et omnia alia iura 
sibi pertinencia in hereditate et bonis qui fuerunt dicti quondam patris mei, excepto toto illo hospicio meo 
cum iuribus et pertinenciis suis quod ego tamque heres universalis dicti quondam domini patris mei cum 
benefficio inventarii per me, ut heredem61 predictum, facti in posse discreti Guillelmi Granell, notari dicte 
ville, habeo et possideo in dicta villa, in loco vocato lo Carp Corral dicte ville, quod in dicto casu volo esse 
dicti Johannis de Vallo, dicto absolutionis, diffinicionis et remissionis instrumento in aliquo non obstante. 
Et si forsan dictus Johanes de Vallo dictum absolucionis, diffinicionis et remissionis instrumentum facere 
noluerint, hoc casu volo ipsum carere legato predicto dictarum trigintarum librarum et omni comodo 
earundem, et in hoc casu volo quod62 de dicta hereditate et bonis que fuerunt dicti quondam domini patris 
mei deducantur omnia iura michi nunc vel in futurum competencia in dicta hereditate, tam ratione dotis 
dicte domine matris me quam alia et totum id quod ego exsolvi pro dicta hereditate de quo invenirentur 
apoche in posse dicti notari et in posse Jacobi Sabaterii, notarii dicte ville.  
Omnia vero alia bona mei, mobilia et immobilia,63 et iura mea universa, quecumque sunt et 
ubicumque et que michi competunt et competere possunt nunc vel etiam in futurum tam ratione dicte 
hereditatis dicti quondam domini patris mei quam alia, dimitto et concedo dicto Petro Figuerosa, fratri 
meo, si die obitus mei vixerit et michi heres esse voluerit. Instituens ipsum Petrum Figuerosa, fratrem 
meum michi heredem universalem. Et si forsan dictus Petrus Figuerosa, frater meus,64die obitus mei non 
vixerit aut vixerit et michi heres non erit puta quia noluerit aut non potuerit michi heres esse, aut michi 
heres esse et postea decesserit, quandocumque hiis causibus et quolibet eorum, substituo sibi et michi 
heredes universales instituo Dominum Deum, animam meam, et pias causas subscriptas, dando et 
concedendo in dicto casu dictis manumissoribus meis plenum posse et speciale mandatum eorum propia 
auctoritate petendi, exhigendi et recipiendi et ad eorum mandatos occupandi omnia et singula bona65 
mea, mobilia et immobilia, et iura mea universa et ea que in pecunia numerate non consistant vendendi 
et alienandi in encantu publico vel sine66preciis et personis quibus voluerint. Et iura et actiones meas 
cedendi et mandandi possessionemque eorum vendiderint, tradendi emptoribus eorundem de evictione 
cavendi. Et pro ipsa evictione cetera bona mia obligandi ffideiussores aut triginta dierum preconitzationes 
dandi. Ipsosque ffideiussores super bonis meis indempnes67servari promittendi. Et precia68dictorum 
bonorum que vendiderint recipiendi et habendi. Et inde apocas fines et cessiones et alia quecumque 
instrumenta que in hiis fieri requirantur faciendi et firmandi. Et omnia alia que in contracti empti et venditi 
fieri requirantur faciendi. Et ipsa precia simul cum alia peccunie quantitate que in patrimonio meo tunch69 
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invenirentur, dandi, distribuendi et erogandi amore Dei, puellis pauperibus indigentibus maritandis que 
sunt de genero meo, si inveniri poterint,70sim autem aliis que non sint de genere meo, prout superius est 
dictum, in operibus pontium sive ponts et in operibus sive adaptacionibus communorum publicorum, 
captivis christianis sarracenorum redimendis, et in aliis piis elemosinis atque causas ad noticiam et per 
manus dictorum manumissorum meorum. Comittens71 dictis manumissoribus meis et cuilibet ipsorum 
insolum, in alius seu aliorum absentia vel deffectu super predictis et super executione huius mei 
testamenti seu ultime voluntatis mei,72 plenarie vices meas et liberam ac generalem administrationem. Et 
in hoc casu quo dicta mea hereditas ad dictas pias causas deveniat, volo quod de bonis meis dentur dicto 
Johanni de Vallo, ultra dictas triginta libras quas supra sibi dimitto quadraginta libras, in casu scilicet quo 
ipse fecisset dictum absolutionis, diffinicionis et remissionis instrumentum et non alia.  
Hec est autem ultima voluntas mea, quam volo et iubeo valere, iure testamenti, que si non valet 
aut valere non poterit iure testamenti, saltem volo quod valeat et valere possit iure codicilliorum vel 
nuncupatim aut alterius cuiuslibet ultime voluntatis. De qua mia ordinatione fieri volo et iubeo tot 
originalia testamenta quot inde per heredem et manumissores meos predictos aut alios quorum intersit 
fieri requirantur per notarium infrascriptum.  
Actum est hoc Barchinone, nonadecima die mensis octobris, anno a Nativitate Domini Millesimo 
CCCC XVII. Sig+num Andree Figuerosa, testatoris predictum,73 qui hec laudo et firmo.  
Testes rogati huius rei sunt: Salvator Roviradech, curritor felpe, Bernardus Isern, ponderator 
pensi regalis, cives, et Petrus Planes, scriptor, habitator Barchinone.  
 
Noverint universi quod die mercuri, XXIIII die mensis ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo 
CCCC XXV, qua die fuit denunciatum et notifficatum per litteras quas galea Ludovici Servent, mercatoris 
civis Barchinone, aportavit de partibus Sicilie, quod Andreas74 Figuerosa, mercator civis Barchinone, finivit 
dies suos in partibus Sicilie, ubi suum faciebat domicilium. Fuit publicatum presens testamentum dicti 
Andree Figuerosa per me, Bernardum Pi, notarium publicum Barchinone in hoperatorio scribanie mei 
notarie, quod hoperatorium est in dicta civitate Barchinone in platea cambiorum dicte civitatis, ad 
instanciam et requisicionem venerabilis Johannis de Lupparia, mercatoris civis Barchinone, maiores 
dierum, manumissoris dicti Andree Figuerosa. Ibidem presentis presentibus testibus Petro Robins et 
Simone Niro, scriptoribus habitatoribus Barchinone.  
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CITIZENSHIP REPORT OF RAMON AMAT 
4 March 1413 
Die Sabbati, quarta mensis marcii anno CCCC XIII ad instancia Raymundi75 Amati, mercatoris, fuit recepta 
informatio sequens:  
[Die martis, XIIII mensis marcii anno predicto fuit concessa carta ciutadenagii predicto Raymundo Amati 
per honorabiles Marcum Turrelli, Johannem Ros, Johannem de Vallo et Bernardum de Marimundo, 
consiliarii etc.]76 
L’Onrat en Pere de Muntrós, mercader e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt 
dir que lo dit Ramon Amat sia ciutadà de Barchinona, ço és, queych tinga ça propia habitació en la qual 
estiga e habit continuament ab son domicili, segons de ver ciutadà se pertany. E dix: ‘Sènyer, notoria cosa 
és que lo dit Ramon Amat ha estat e habitat en casa mia e treballat per mors afers VII o VIII anys o més. E 
ara d’un any ensà lo dit Ramon se paga la messió e fa feynes per sí mateix. E noresmenys ha comprat  I 
alberch prop la casa d’en Vadell per preu de CCCL lliures de Barchinona, per cor e intenció de pendra 
muller e estar e habitar tostemps de sa vida en aquesta ciutat, per que és intenció mia que pot ésser haut 
e reputat per ver ciutadà de Barchinona.’  
Pere de Muntrós, menor de dies,77mercader e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e 
interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si 
sab o ha hoyt dir que lo dit Ramon Amat sia ciutadà de Barchinona, ço és, queych tinga sa propia habitació 
en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. 
E dix: ‘Sènyer, lo dit Ramon Amat ha estat en casa de mon pare ben per78 VIII o VIIII anys e treballat per 
sos affers. E ara d’un any ensà lo dit Ramon se paga la messió e fa feynes per si mateix. E noresmenys ha 
comprat I alberch situat79 prop la plaça del vi entre en Vedell en en Pujades, per preu de CCCL lliures e vol 
pendre muller, per cor e intenció d’habitar hic tostemps de sa vida.’ 
Bernat de Belloch, mercader e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la 
qual sapia sobre les coses de que será interrogat. E, primerament, fou demanat,80 si sab o ha hoyt dir que 
lo demunt dit Ramon Amat sia ciutadà de Barchinona etc. E dix: ‘Sènyer, certa cosa és que lo dit Ramon 
Amat ha estat ben IX o X anys en Barchinona ab lo senyor en Pere de Muntrós, los asseu en sa taula e lo 
dit Ramon Amat se paga son menjar e son beure e està a ssa messió pròpia e fa ses bones feynes per sí 
mateix, hoc noresmenys ha comprat I alberch que era d’en Bou per CCCL lliures ab coratge de pendre 
muller e de fer en Barchinona habitació tostemps de sa vida.” 
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.   
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MARRIGE OF RAMON AMAT, MERCHANT CITIZEN OF BARCELONA WITH EUFRASINA, 
DAUGTHER OF JOAN GINEBREDA, MERCHANT CITIZEN OF BARCELONA 
18 February 1415 
En Nom de Nostre Senyor Déu Jesucrist, amen.  
Avengut és que matrimoni sia fet entre l’onrat en Ramon Amat, mercader ciutadà de Barchinona, fill d’en 
Ramon Amat et de la dona na Galcerona, muller d’aquell,81 quondam, de la vila de Cervera de una part, e 
na Eufrasina, donzella, filla del honrat en Johan Ginebreda, mercader ciutedà de la dita ciutat e de madona 
Margarida, muller d’aquell, de la part altra, en la forma següent:  
Primo, lo dit en Johan Ginebreda,82per esguard e contemplació del dit matrimoni done, per 
donació pura, perfeta e irrevocable entre vius a la dita Eufrasina,83filla sua, la qual de volentat del dit pare 
seu fa lo dit matrimoni,84 e les quals per la dita filla sua e per dot seu promet donar e liurar al dit Ramon 
Amat,85 trecentes setanta cinch lliures86 barchinonines per totes parts heretats legítimes e altres qualsevol 
drets a la dita Eufrasina pertanyents en béns dels dits pare e mara seus, ab tal vincle e condició que si la 
dita Eufrasina morra quant que quant sens infans, id est, liberis, de legítim e carnal matrimoni procreats, 
que puxe testar e fer a ses voluntats de CCC lliures de les dites CCC LXXV lliures e les romanents LXXV 
lliures en aquest cas tornen al dit Johan Ginebreda o a qui ell volrà o ordonerà de paraula o per testament 
o en altre qualsevol manera. Si emperò la dita Eufrasina morra quant que quant ab tals infans, id est, 
liberis, puxe fer a totes ses voluntats de totes les dites CCCL lliures. E les dites CCCLXXV lliures se pagaren 
en aquesta forma, ço és, CCCL lliures X jorns ans de la celebració del dit matrimoni en fas d’església e les 
restans  XXV lliures en continent après 87obit del dit Johan Ginebreda.  
Item, lo dit Ramon Amat fa spoli o carta dotal a la dita Eufrasina, esdevenidora muller sua, de les 
dites 88 CCCL lliures que·s pagaran X jorns ans de la celebració del dita matrimoni en fas d’església,89 e li 
fa escreix o donació per noces de CLXXV lliures, axí que són entre dot e escreix DXXV lliures les quals li 
assigne e li asegura en e sobre tots e sengles béns seus mobles e immobles, hauts e havedors, prometent 
aquelles tornar en tot cas que restitució de dot hare loch. E les dites CCCL lliures de la dita dot haurà la 
dita Eufrasina en la forma e manera dessús dita. E les  CLXXV lliures del dit creix segons ús e custum de 
Barchinona.  
Item, és emprès que com lo dit Ramon Amat haurà reebudes les dites XXV lliures pagadores après 
obit del dit Johan Ginebreda les harà asegurar90sobre sos béns a la dita Eufrasina en la forma e manera 
que asegura les dites CCCL lliures.  
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Item, lo dit en Johan Ginebreda e la dita madona Margarida, muller sua, fan carta debitòria al dit 
en Ramon Amat de les dites CCC LXXV lliures de la dita dot, prometent-li aquelles donar e pagar, ço és,  
CCCL lliures91 X jorns ans de la solemnització del dit matrimoni en fas d’església e les restants XXV lliures 
en continent après obte del dit Johan Ginebreda, 92 per açò e per totes messions, dans e interessos li 
obliguen cascú d’ells per lo tot, tots e sengles béns lurs e de cascú d’ells. E li don per fermançes los 
honorables mossén Ffrancesch Pineda, canonge de Barchinona, Ramon de Canyelles, Berenguer Carreres 
e Jaume Jou, mercaders, e Raphael Miquel, draper, ciutadans de Barchinona e cascú d’ells, per lo tot.  
Item, es emprès que après fetes les esposalles entre los dits Ramon Amat e Eufrasina, la dita 
Eufrasina tota vegada que·n sia requesta ab exprés voler e consentiment del dit esdevenidor marit seu, 
haie e sia tenguda de fer e firmar diffinició general a tots béns de pare e de mara de totes parts, heretats 
e altres qualsevol drets que li pertanguen en béns lurs, tenent-se per contenta de les dites CCCL lliures. 
Retenguts a ella vincles e condicions posats e posadors en testaments de pare e de mara, e si més avant 
li volran donar e lexar.  
Item, és emprès que les esposalles se facen per paraules de present, abtes e sufficients a 
contentar matrimoni, d’ací per tot lo mes de ffebrer present e per les noces en fas d’església d’ací per 
totes les núpcies del mes de maig prop esdevenidor. E a complir lo dit matrimoni se obliguen lo dit Ramon 
Amat e per sa part los honrats en Pere de Muntrós, Berenguer Esteve, mercaders, e Pere de Viladomat, 
especier, ciutadans de Barcelona. E la dita na Eufrasina e per sa part lo dit pare seu e los dits93 honrats 
Mossén Ffrancesc Pineda, Jacme Jou e Raphael Miquel.  
Prometents la una part a la altra, sots pena de CC lliures, que·l dit matrimoni94se farà e·es 
complirà per los temps dessús dits e que entre tant no faran, scoltaran ne consintiran altre matrimoni, 
ans hi daran tot destorb e faran que·l dit matrimoni vengue a son degut acabament. Però es emprès que·ls 
temps dessús dits se puxen prorrogar o acursar una vegada e moltes a conegudes dels honorables en Pere 
de Muntrós e en Jacme Jou, mercaders.  
Item, es emprès que dels presents capítols sien fetes tantes cartes com seran necessàries, 
dictadores largament ab totes promissions, obligacions de béns, remissions, submissions, sagraments e 
altres clàusules necessàries e oportunes a coneguda deI jurista elegidor per la part per que farà la carta, 
e del notari del present contracte la substància no mudada.  
Die Lune, XVIII die Ffebruari anno a Nativitate Domini M CCCC XV fuerunt firmata, laudata et 
iurata dicta capitula per omnes suprascriptos nominatos,  intus ecclesie Beate Marie de Mercede 
Barchinone, sed dictus honorabilis Ffranciscus Pineda non iuravit.  
Testes: Venerabilis Johannes de Muntrós, Periconus de Muntrós et Raymundus de Canyelles, minor 
dierum, mercatores. 
SOURCE: ACB, Notaris, Gabriel Canyelles, vol 339, sf.  
 
                                                          
91‘ço és,  CCCL lliures’, in between the lines. 
92‘XXV lliures en continent après obte del dit Johan Ginebreda,’ in between the lines. 
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FLORENTINE MERCHANTS: CITIZENSHIP REPORT OF DOMENICO MANNELLI, 
10 April 1413  
 
Die Lune, X mensis aprilis anno a Nativitate Domini M CCC XIII, ad instancia Dominici Mannelli, 
mercatoris civis Barchinone, fuit recepta informatio sequens: 
[Die veneres a II de juny del dit any fou manada carta ciutadanatge95 per los honorables en Johan Desvall 
e en Marc Turell, l’any present consellers de Barchinona, al dit Domingo Manelli.]96 
L’Onrat en Berenguer Descortey, clavari e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat 
dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha 
hoyt dir que en Domingo Mannelli, mercader, sia ciutadà de Barchinona, çò és, queych tinga sa propia 
habitació en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicili. E dix que ell sab de cert97 que més ha 
de V anys98que lo dit Domingo Manelli està e habita en Barchinona continuament ab tot son domicili dins 
la dita ciutat, en certs alberchs que ha logats e ara al present està en l’alberch de l’honrat en Miquel Roure, 
quondam, per que·s té per dit que pot ésser haut e reputat per ver ciutadà de Barchinona.  
L’Onrat n’Anthoni Vidal, mercader e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat etc. E dic que més ha de X o XII anys que lo dit Domingo Manelli està e habita continuament ab 
tota sa companya en la ciutat de Barchinona, tinent sa habitació en aquella axí com de ver ciutadà se 
pertany, per que·s té per dit ell testimoni que lo dit Domingo pot ésser haut e reputat per ver ciutadà de 
Barchinona.  
Robert Alibrandi, ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia sobre 
les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que lo dit Domingo sia 
ciutadà de Barchinona etc. E dix ell testimoni que de X en X anys ha que lo dit Domingo Manelli està e 
habita en la ciutat de Barchinona ab tota sa companya en certs alberchs que ha logats, e ha contribuit e 
contribueix en tots los càrrechs que altres ciutadans han acustumat de contribuir, per que·s té per dit, ell 
testimoni, que que (sic)  lo dit Domingo Manelli pot ésser haut e reputat per ver ciutadà de Barchinona.  
L’Onrat en Pere de Muntrós, mercader ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si sab o ha hoyt dir que lo dit 
Domingo Manelli sia ciutadà de Barchinona etc. E dix que certa cosa e99 notoria cosa és e manifesta que 
lonch temps ha que lo dit Domingo està e habita en la dita ciutat ab tot son domicili segons de ver ciutadà 
se pertany estar e habitar.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3. 
 
 
                                                          
95 Erased: ‘ present informació’ 
96 This paragraph stands as a marginal note at the side of the first testimony.  
97 Erased: ql 
98 Erased: ‘con’ 




CITIZENSHIP REPORT OF GIOVANNI FRANCESCHI, FLORENTINE MERCHANT.  
August 18 1413 
Die veneris, XVIII mensis augusti anno a Nativitate Domini M CCC XIII, iuraverunt et deposuerunt testes 
infrascripti:  
Bartholomeus Mas, texidor panni lini, testes iuratus et interrogatus dicere veritatem quam sciat 
in et super infrascriptis de quibus interrogabitur.  
Et primo, si ell testimoni conex en Johan Francesqui, mercader, produint ell en testimoni ni si sab 
qui haia molt de temps que lo dit Johan és100 en la dita ciutat. E dix ell testimoni que ell no·l conexer sino 
d’alguns dies ençà que l’a vist vanir ab micer Pere Iordà, aquí al seu veynat a casa de una dona appellada 
madona en Balaguer.  
Interrogat si ell testimoni sab que lo dit Johan Franceschi haia ni possesca algun alberch o altre 
propietat en la dita ciutat de Barchinona. E dix, sobre les dites coses asò solament saber çò és que ir que 
fou dijous a XVII del present mes, ell testimoni fou testimoni que la dita dona d’en Balaguer mes lo dit 
Johan en possessió de un alberch que la dita dona ha establit al dit Johan per entrada de C florins, lo qual 
alberch és en lo loch101appellat lo loch Torrent de Jonqueres. Interrogat si ell testimoni sab si lo dit Johan 
ha pagat la intrada del dit alberch e dix ell testimoni que no·s sab.  
Laurencius Moner, textor pani lini, iuratus et interrogatus dicere veritatem quem sciat in et supra 
infrascriptis de quibus interrogabitur. 
 Et primo, si ell testimoni coneix lo dit Johan Francesqui, si sab ell testimoni que haia molt de 
temps que lo dit Johan és en la dita ciutat. E dix ell testimoni que no sab si lo dit Johan ha molt de temps 
que és en la dita ciutat ni· lconex, sino que d’algun temps ençà que l’a vist venir aquí al veynat, a casa de 
madona na Balaguer ab micer Pere Jordà, jurista.  
Interrogat si ell testimoni sab que lo dit Johan Francesqui haia algun alberch o altre possessió o 
propietat en la dita ciutat. E dix ell testimoni sobre aquestes coses açò saber: çò que hir, que fou dijous a 
XVII d’agost, ell testimoni fou appellat a fer testimoni a una carta de possessió que madona d’en Balaguer 
liurà d’un alberch al dit Johan Francesqui, lo qual alberch és en lo carrer appellat lo Torrent de 
Jonqueres102e és stat establit al dit Johan a intrada de C florins e a çens de un morabatí e als dix ell 
testimoni no saber.  
Jacmeta, uxor Petri Balaguer, mercator, quondam, civis Barchinone, testes citata, iurata e 
interrogata dicere et deponere veritatem quam sciat in et super infrascriptis de quibus interrogabitur:  
Et primo, si ella103 testimoni conex lo dit Johan Francesqui, mercader nadiu de Florença, ni si sab 
que haia molt de temps que sia en la dita ciutat. E dix que104de algun temps ençà engir III meses que lo dit 
Johan Ffrancesqui ven a casa de105ella testimoni ab micer Pere Jordà.  
                                                          
100‘és’ in between the lines.  
101Erased: ‘albe’. 
102Erased: ‘ a int’. 
103In the manuscript: ‘ell’. 
104Erased: ‘no’. 




Interrogada si ella testimoni sab que lo dit Johan Francesqui haia algun alberch o altre propietat 
en la dita ciutat. E dix ella testimoni que està en veritat que ella testimoni li ha establit a intrada de C 
florins e a çens de un morabatí un alberch, lo qual ella testimoni tenia e possehia en la dita ciutat, en lo 
loch appellat Torrent de Jonqueres, axí com en la carta del dit establiment largament és contingut. E dix 
més ella testimoni que hir, que fou dijous a XVII del present mes, ella testimoni li liurà possessió del dit 
alberch.  
Interrogada si ella testimoni ha reebuda la intrada del dit alberch. E dix ella testimoni que ella 
n’és pagada e se’n ten contenta e que no li enten res a demanar com ne sia plenament satisffeta.  
Antoni Boada, notarius et civis Barchinone, testes iuratus et interrogatus dicere et deponere 
veritatem quam sciat de infrascriptis de quibus interrogabitur: 
Et primo, si ell testimoni conex lo dit Johan Francisqui, ni quant de temps ha. E dix ell testimoni 
que bé conex lo dit Johan de vista, més que no ha molt de temps, sino de alguns diez ençà que lo dit Johan 
ha haut afer en la cort reyal del veguer en la qual ell testimoni escriu e axí com a escrivà de la dita cort és 
entrevengut en alguns afers que lo dit Johan Ffrancesqui hi havia afer.  
Interrogat si ell testimoni sab que lo dit Johan Francesqui haia en la dita ciutat algun alberch, 
possessió o propietat. E dix sobre açò ésser ver que lo dejuni de Madona Santa Maria del present mes de 
agost, que fou XIIII del dit mes, ell testimoni com a notari pres o reebé un establiment que la dona na 
Jacmeta, muller d’en Pere Balaguer, quondam, feu al dit Johan Francesqui e als seus d’un alberch, lo qual 
és en lo carrer appellat lo Torrent de Jonqueres, a intrada de C fflorins e a çens de un morabatí. E que està 
en veritat que dijous a XVII del dit mes la dita dona liurà possessió al dit Johan del demunt dit alberch e 
que ell testimoni, com a notari, reebé la carta de la dita possessió.  
Interrogat si ell testimoni sab que lo dit Johan haia pagada a la dita dona la intrada dels dits C 
florins. E dix, ell testimoni que la dita dona li·n ha feta apocha, ells ha confessats haver hauts e reebuts.  
 
Die Sabbati, XVIII augusti anno predicto.  
Primerano Giromini, mercator civis Barchinone,106citatus, iuratus et interrogatus dicere 
veritatem quam sciat in et super infrascriptis, de quibus interrogabitur:  
Et primo, si ell testimoni conex lo dit Johan Francesqui, ni si sab quant de temps ha que és en 
aquesta ciutat. E dixit super hoc scire que és veritat que en lo mes de octubre o de novembre propassat,107 
no recorda a ell bé testimoni qual era,108que lo dit Johan Francesqui vench en casa sua e estech aquí per 
spay de II meses o engir, menjant e bevent son pa e vi. E après se axi de casa sua e ha menjat e begut no 
sab ell testimoni a hon ni ab qui. Interrogat si sab ell testimoni que lo dit Johan après que és estat axit de 
casa sua sarà feta la messió. E dix ell testimoni que no sab, mas que ho creuria.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.   
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CITIZENSHIP RECORD OF GIOVANNI FRANCESCHI 
23 August 1413  
Die mercuri XXIII augusti anno predicto a Nativitate Domini Millesimo CCCC XIII 
Johannes109Francesquini, mercator civis Barchinone, cui per honorabiles consiliarios fuit concessa carta 
ciutadenagii prout aliis ex civibus dicte civitates, convenit et promisit dictis honorabilis consiliariis civitatis 
ipsius quod causa quo ipse deserat habitacionem dicte civitatis restituet dictam cartam ciutadenagii vel 
exsolvet pro pena et nomine pene centum libras barcinonenses, dividendo causa quod comittatur 
videlicet medietatem venerabile vicario Barchinona de hiis executionem facienti et alteram medietatem 
operi muri dicte civitatis. Et pro hiis etc. Obligavit omnia bona etc. Iuravit etc. Et dedit fideiussorem 
venerabilem Petrum110 Iordani, jurispetum civem Barchinone qui firmiter de promissis cum dicto Johanni 
Francesqui teneatur et ea compleat. Qui fideiussor suscipiens in se dictam fideiussionem, convenit et 
promisit dictis honorabiles consiliariis quod de predictis etc. Obligavit etc. Renunciavit etc. Et Iuravit.  
Testes Anthonius Laurencii et Narcisso Reyoni, notari, cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 2v.  
 
 
FRENCH MERCHANTS IN BARCELONA:  
CITIZENSHIP REPORT OF MICHEL BROCART, MERCHANT FROM BOURGUES 
15 February 1414  
Dijous, a XV dies de ffebrer del any M CCCC XIIII, a instancia de Michalet Brocart, merxant sive mercader, 
nadiu de la vila de Burges en Barri, del regne de Ffrança, ara habitant en Barchinona, fou reebuda la 
informació següent:  
Pere Saló, armuser ciutadà de Barcelona, testimoni jurat dir veritat sobre les coses de que serà 
interrogat e primerament fou demanat si sab o ha hoyt dir que lo dit Michalet Brocart, mercader, sia 
ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa propia habitació en la qual estiga e habit continuament, ab tot 
son domicili segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar dins la ciutat de Barchinona. E dix: ‘Sènyer, 
per lo sagrament que fet he, jo he vist que lo dit Michalet està e habita en Barchinona bé ha IIII anys o 
més ab sa muller quant vivia, car morta és, e ab tot son domicili, contribuhint en los càrrechs de la dita 
ciutat. E jo he vist que és anat als valls e a pres del forment de la ciutat tota vegada que li·n han donat e 
ha fet e fa tot çò que ver ciutadà deu fer.’  
Guillem de la Nau, alias Abat, payer ciutadà111de la ciutat de Barchinona, testimoni jurat et 
interrogat etc. E dix: ‘Sènyer112 bé ha IIII anys que jo sé que lo dit Michalet està e habita en Barchinona, 
ab tota sa companya e ab sa muller, quant havia car morta és, e jo le ajudada a soterrar e ara ha qualque 
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I any o aque·n engir que està e habita devant mi ab113 tot son domicili e contribueix tota vega (sic) que 
necessari és en les obres dels valls e murs e altres càrrechs de la dita ciutat, segons de ver ciutadà se 
pertany.’  
Anthoni Soldevila, espayer e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que lo dit 
Michalet sia ciutadà de Barchinona etc. E dix: ‘Sènyer, per tot aquest mes haurà I any que lo dit Michalet 
està e habita en aquest carrer e de là donchs ençà jo·l conech e veig que està e habita aquí continuament 
ab sos macips e ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se pertany.’  
Pere Oller, cambiador de monedes e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt 
dir que Michelet Brocart, merxant o mercader demunt dit, sia ciutadà de Barchinona, çò és, que hic tinga 
sa propia habitació en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicilli, segons de ver ciutadà se 
pertany estar e habitar. E dix que notòria cosa és que del maig ençà114lo dit Michelet està e habita ab tota 
sa companya en I alberch que loga devant l’alberch de madona d’en Sartre, però ha hoyt dir ell testimoni 
que abans que lo dit Miquelet estigués là on ara està havia ja estat e hábitat en aquesta ciutat ben per II 
anys, ab sa muller e sa companya però après és morta sa muller e après ell115 s·és més en l’alberch on ara 
està.  
Johan Oris, mercader e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que en Michelet 
Brocart, merxant, sia ciutadà de la dita ciutat etc. E dix: ‘Sènyer,116per lo sagrament que fet he, jo sé que 
més ha de IIII anys que lo dit Michelet està e habita en aquesta ciutat, ab tot son domicili, segons de ver 
ciutadà se pertany,’ per que és sa intenció que pot ésser haut e reputat per ver ciutadà de Barchinona.  
Postea, die martis VI mensis marcii anno  CCCC XIIII fuit concessa carta ciutadenagii in forma solita dicto 
Michelet per honorabiles Ffranciscum Burguesii, Ludovicum Gualbes, Johannes Ses Avasses et117 
Guillelmus Petri Dusay, consiliarii anno presenti dicte civitatis Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.     
 






                                                          
113 Erased: ‘s’. 
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CITIZENSHIP RECORD OF MICHEL BROCART 
7 May 1414 
Die Lune, VII mensis madii anno CCCC XIIII 
Honorabiles consiliarii civitatis Barchinone, certificati primitus per informacionem inde receptam quod 
Michael Brocart,118mercator, est civis et habitator dicte civitatis, concesserunt ei cartam ciutadenagii in 
forma solita prout aliis civibus et habitatoribus dicte civitatis est concedi assueta; quare dictus Michael 
Brocart convenit et promisit dictis honorabilis consiliariis quod causa quo ipse deserat habitacionem dicte 
civitatis restituet eis dictam cartam ciutadenagii vel exsolvet pro pena et nomine pene centum libras 
barcinonenses, adquirenda videlicet medietas vicario Barchinone et altera medietas operi muris dicte 
civitatis. Et pro inde obligavit omnia bona sua etc. Iuravit etc. Et pro maiori securitate promissorum dedit 
in ffideiussorem Bernardum119 Huch, sedasserium, cive Barchinone qui cum dicto principali suo et sine eo 
ad predicta omnia et singula firmiter teneatur. Qui fideiussor acceptans in se gratis hanc fideiussionem, 
convenit et promisit dictis honorabilibus consiliariis cum dicto suo principali suo et sine eo firmiter teneri 
ad omnia supradicta. Et pro hiis complendis etc. Obligavit etc. Iuravit etc. Renunciavit etc.  
Testes Johannes Vilella, mercator et Bartholomeus Vitalis, notarius, cives Barchinone.  
 
SOURCE: 1C-V, 4, Registre, f. 16v (Note that the final citizenship oath was recorded two months after the 
granting of the charter was confirmed by the councillors, as noted in the final marginal note of the report.) 
 
 
THE ARAGONESE MERCHANT JOAN DE TORRALBA. 
CITIZENSHIP REPORT 
5 January  1412  
Die martis,  V mensis ianuarii anno CCCC XII, ad instanciam Johannem de Torralba, mercatoris oriundus 
regni Aragoni, nunc vero habitator Barchinone, fuit recepta informatio sequens: 
Pere Ferrer, esparter e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà demanat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que en Johan de 
Torralba, mercader120qui està en lo carrer de Bonayre,121assats prop la mar, sia ciutadà de Barchinona, çò 
és, que tinga sa propia habitació en la qual estiga e habit continuament122ab tot son domicili, segons de 
ver ciutadà se pertany estar e habitar. E dix: ‘Sènyer, cosa notòria és que més ha de III anys que lo dit 
Johan està e habita123en aquest carrer en I alberch que loga d’en Pere Dusay, en lo qual està e habita 
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continuament ab tot124son domicili, e fa bones e grosses feynes per que·m tinch per dit que és ciutadà de 
Barchinona.’  
Pere March, espaser e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual cosa 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que lo dit 
Johan sia ciutadà de Barchinona etc.  E dix: ‘Sènyer, cosa notòria és que més ha de VI anys que lo dit Johan 
està e habita en aquesta ciutat e125de III anys ençà he vist que està e habita en aquest carrer en I alberch 
que loga d’en Pere Dusay, en lo qual està e habita continuament ab sos macips e ab tot ço del seu, e fa 
bones e grosses feynes.’ 
Jacme Mas, espaser e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat etc. E dix: ‘Sènyer, més 
ha de III anys que lo dit Johan està e habita en aquest veynat, en I alberch que loga qui és d’en Pere Dusay, 
en lo qual està e habita continuament ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar 
e fa aquí ses bones e grosses feynes.’  
Bernat Vidal, levador dels cops per mossén bisbe de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la 
qual sapia etc. E dix:126 Sènyer, ben ha V anys que lo dit Johan està e habita en aquesta ciutat e, 
especialment, més ha de III anys que lo dit Johan està e habita en aquest carrer continuament ab tot son 
domicili, en I alberch que loga d’en Pere Dusay e fa ses bones e grosses feynes per que·m tinch per dit que 
pot ésser haut e reputat per ver ciutadà de dita ciutat.’ 
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.  
 
THE AWAITING FAMILY OF JOAN DE TORRALBA: 
URSULA TORRALBA WRITES TO HER HUSBAND  
S.D  
Ihs.  
Molt honorable sènyer e mon car marit. Huna vostra letra he rebuda molt ha, ben par M anys aga, e fou 
tant breu de noves que letra no·m semblà, ans ombra de paper e no pux pensar, que per molt que 
escrivau, sia letra vostra fins vos vega. Ací en casa, crexen tant los dies, que caschú çent hores dura, hun 
jorn me par çent anys siau tornat. De fretura vos avís, més que de noves, molt gran lay, feu mestere, fora 
bé vint jorns fosen que vostres fetes de massa molt molt més valdrien. Ara  nos prech, mon car senyor e 
marit, humilment, tant com puch, ne se tots aquers fets res vos sien com hi sapiau metre hoblit car com 
dit he, gran fretura feu. Ara, per no aferrugar-vos, breu fi dare a la present. Ab degudes recomandacions 
de mi, de çò que més deveu desitjar veure. Saluts d’en Sitges, Agnès, Antònia e de tots los de casa.  
Vostra humil muller, Ursola de Torralba. Saluts, més que de dir no·s poden.  
SOURCE: ANC, 1-960, 703/587. 
 







WILL OF JOAN DE TORRALBA 
16 April 1458  
 
In Dei Nomine. Ego, Johannes de Torralba,127mercator civis Barchinone oriundus loci de Torralba, regni 
Aragonum. Attendens quod nature humana est mortis legibus obligata et quod nil est morte certius 
nichilque incertius hora mortis, rememoransque cuis quod scriptum legitur: vigilate et state parati, quia 
nescitis diem neque horam. Ideo, infirmitate detentus de qua mori timeo tamen per Dei graciam in meo 
pleno sensu, sana et integra memoria, cum firma loquela existens, meum facio et ordino testamentum, 
in quo meos eligo manumissores et huius mei testamenti exequtores honorabiles Johannem Ça Bastida, 
militem in civitate Barchinone domicilitatum, Petrum Ciges, civem Barchinone, generos meos, et 
dominam Anthoniam, filiam meam, uxorem dicti honorabilis Johannis Ça Bastida. Quos sicut carius possim 
deprecor eisque et cuilibet ipsorum, in solum, in absencia seu deffectu eorum, alicuis plenam dono et 
confero potestatem quod si me mori contigerit antequam aliud faciam seu ordinem testamentum ipsi 
omnes tres, duo aut unus eorum in absencia vel deffectu alius seu aliorum compleant et exequantur sive 
compleat et exequatur hoc meum testamentum seu hanc meam ultimam voluntatem prout inferius 
scriptum invenerint seu invenerit ac etiam ordinatum.  
In primis et ante omnia, volo et mando quod omnia debita que debeam die obitus mei et omnes 
iniurie ad quarum restitutionem ego teneor, restituantur et solvantur de bonis meis, breviter, simpliciter, 
sumarie et de plano et sine screpitu et figura iudici, secundum dominum Deum et forum anime et prout 
ipsa debita et iniurie probari poterunt per testes, instrumenta aut alia legitima documenta.  
Eligo namque sepulturam corpori meo fiendam in ecclesiam monasterium Ffratrum 
Predicatorum Barchinone, in capella quam ibi habeo sub invocatione sanctorum Honorati et Blasi. Rogans 
venerabiles et religiosos viros dominos priorem et conventum dicti monasteri ut corpori meo concedant 
et induant habitum beati Dominici ut cum eo sepeliatur; necnon concedant et permittant duodecim 
fratres ex ipso conventu portare corpus meum ad ipsam sepulturam.  
Accipio autem de bonis meis pro anima mea et sepultura et pro quibusdam legatis subscriptis, 
centum libras barchinonenses de quibus dimitto dicto monasterio, pro dicto habitu missis et processione 
fratrum dicti monasteri die mee sepulture, decem libras barchinonenses. Item, volo celebrari, die obitus 
mei et die qua corpus meus tradetur ecclesiastice sepulture in ecclesia dicti monasteri per fratres eiusdem 
monasteri, illas triginta tres missas vulgariter nuncupatas de Sant Amador, pro quarum caritate volo dari 
triginta tres solidos. Item, volo et ordino quod cuilibet pauperi venienti ad hoc tunc hospici mei die qua 
corpus meum tradetur ecclesiastice sepulture dentur et erogentur amore Dei duo denari. Cetera 
necessaria dicte mee sepulture volo fieri bene et honorifice ad cognitionem dictorum meorum 
manumissorum. Item, dimitto cuilibet manumissori meo, pro onere manumissorie, decem florenos 
monete currentis. Item, dimitto operi ecclesie Beate Marie de Mari Barchinone, unde sum parrochianus, 
centum solidos barchinonenses. Item, dimitto dicte ecclesie, iure parrochianatus, quinque solidos. Item, 
                                                          




dimitto operi ecclesie sedis Barchinone, duos solidos. Item, dimitto operi cuiuslibet ecclesie parrochialis 
dicte civitatis Barchinone, duos solidos. Item, dimitto pro captivis christianis redimendis contra 
serracenorum, viginti quinque libras barchinonenses, quas per dictos meos manumissores volo dari et 
distribui pro redimendo captivos eis bene visos, dando quilibet captivo centum solidos barchinonenses. 
Item, dimitto pauperibus captis in carceribus Barchinone alias viginti quinque libras dicte monete quas 
dari et distribui volo per dictos meos manumissores pauperibus in ipsis carceribus captis existentibus ad 
eorum cognitionem.  
Ffacta vero mea sepultura et solvitis legatis supradictis, si quid defuerit pro exequtione 
promissorum, volo de aliis bonis meis fieri complementum, et si quid superavit, volo id converti in 
solutionem aliorum legatorum piorum infrascriptorum. 
Item, de aliis bonis meis videlicet ex preciis seu pecunia que procedent ex fusta sive lenya quam 
et quod habeo in presenti civitate in duabus botiguis, quam et quod volo vendi per heredem meam 
infrascriptam quamcicius poterit ad sui tantum arbitrium et voluntatem volo solvi legata sequentia:  
Et primo, volo dari bacino pauperum verecundarum dicte ecclesie Sancte Marie de Mari 
Barchinone centum libras barchinonenses, quas volo  es […] et converti in emptionem censualis mortui 
per dictos meos manumissores in loco certo et securo ad eorum cognitionem et, incontinenti acta 
emptioni fuerit, volo ipsum censuale consignari per eos dictos meos manumissores, tam in proprietate 
quam pensionibus dicto bacino et eius administratoribus. E si ipsum censuale  lui se redimi contigerit volo 
precium dicti censualis deponi in tabula depositorum civitatis Barchinone a qua levari nequeat nisi pro 
emptione et es […] fiendo per administratores dicti bacini quicumque fuerint alteris censualis, et hoc volo 
fieri quotiens lui seu redimi contingerit per dictos administratores. Item, volo emi per dictos meos 
manumissores unum palium sive pannum auri imperialis quem volo cereum cirea ornari ut est moris cum 
armis seu signis meis  et ipsum incontinenti emi emptum fuerit volo dari per dictos meos manumissores 
dicto monasterio ffratrum predicatorum pro ornamento altaris maioris ecclesie ipsius monasteri, pro quo 
fiendo et emendo volo dari centum florenos predictorum plus vel minus. Item, volo emi per dictos meos 
manumissores novem libras barchinonenses anuales et rendales de censuali mortuo in loco certo et 
securo ad cognitionem dictorum meorum manumissorum et eas tam in propietate quam pensionibus 
incontinenti cum empte fuerint dari et assignari volo per dictos meos manumissores dictis priori et 
conventui dicti monasterii Ffratrum Predicatorum sub conditione quod die qualibet teneantur facere 
celebrare in dictam meam capellam unam missam, videlicet die: dominica de la  dominica, die lune de 
deffunctis, die martis apostelorum, die mercuri sancti Iacobi , die Jovis de Corpore Christi, die veneris de 
Passione, die sabbati beate Marie Virginis, salve Sancta Parens et in qualibet missa teneantur facere 
comemorationem Sancte Marie Magdalenes.  
Item, dimitto Bartholomeo de Torralba, nepti meo, sive nebot, oriundo de Torralba, quadrigentos 
florenos monete currentis. Item, dimitto Marie, nepti mee, sive neboda, sorori dicti Barholomei, ducentos 
florenos de monete currentis. Item, dimitto Petro Soldevila, mercatori, civi Barchinone, centum florenos 
monete currentis. Item, dimitto Ffrancisco Aluart, mercatori civi Barchinone, centum florenos dicte 




comendationem loterum per eum sustentorum et sustinentorum, in promissis dimitto dicto Ffrancisco 
Aloart quartam partem lucri sive del guany quod Dominus Deus dabit in dicta fusta sive lenyam. Item, 
dimitto Bernardo Sala, servitori meo mecum comoranti, quinquaginta florenos monete currentis. Item, 
dimitto domine Johanne, mecum comoranti, uxori quondam d’en Garau, decem libras barchinonenses. 
Volens et ordinens quod dicta heres mea cogi non possit ad solvendum seu complendum dicta legata nisi 
ex precio seu pecunia que ex dicta fusta sive lenya procedet ut est dictum verum, si precia seu pecunia 
que procedent ex dictam fustam sive lenyam non sufficerent ad solvendum omnia predicta quod 
nullatenus arbitror volo de aliis bonis meis fieri complementum ad solucionem dictorum legatorum per 
me ex ipsis solvi ordinatorum. Item, dimitto Johanni Ça Bastida, generi meo, quingentos florenos dicte 
monete.  
Omnia vero alia bona mea, mobilia et immobilia et iura universa quecumque sunt et etiam 
ubicumque, dimitto et concedo dicte domine Anthonie, filie mee, instituens dictam dominan Anthoniam, 
filiam meam, michi heredem universalem ad omnes suas voluntates inde libere faciendas. Item, pono in 
memoriam quod numquam donatione aliquem de bonis meis feci.  
Praeterea, licet numquam testamentum fecerim de quo memoriam habeam ad ulteriorem, cum 
cautela revoco, casso et anullo ac penitus infringo omnia testamenta, codicillos et alias quaslibet ultimas 
voluntates per me hucusque facta seu factas in posse quorumcumque notariorum seu personarum 
existant. Volens quod nullam habeat roboris, firmitatem nec eis fides aliqua adhibeatur, ymo volo quod 
sint cassa et casse et nullius permittus efficacie seu valoris et ut non facte sint et pro non factis etiam 
habeantur. Non obstantibus, quibusvis verbis derogatoris in ipsis prioribus testamentis, codicillis et aliis 
ultimis voluntatibus appositis et contentis si que forte apposite fuerint de quibus ad recovationem eorum 
apportent in hic testamento fieri mentionem et per que presenti ultime voluntati in aliquo derogaret 
quam ipsorum priorum voluntatum si que appariverint ipsas me penitet fecisse. In super, volo quod hec 
sit ultima mea voluntas quam volo valere iure testamenti et si forsan non valet aut valere non posset ipso 
iure, saltem volo quod valeat et valere possit iure codicilliorum vel alterius cuiuslibet ultime voluntatis 
quo melius valere poterit et tenere. Volo etiam quod de presenti meo testamento fiant et tradantur per 
notarium infrascriptum tot codices sive originalia testamenta quot per manumissores et heredes meos et 
eorum quemlibet et alios quorum interessit inde fierit petantur seu etiam requirantur.  
Actum est hoc Barchinone, die sextadecima mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo 
quadrigentesimo quinquagesimo octavo. Sig+num Johannis de Torralba predicti, qui hoc testamentum, 
quod est ultima voluntas mea laudo, concedo et firmo.  
Testes rogati firme huius testamenti sunt: honorabiles Galcerandus Carbó, Johannes Peyró, 
locumtenentis protonotari domini regis, Fferdinandus de Ayerba, magister in medicina, cives Barchinona, 
et discretus Enricus Gosa, presbiter benefficiatus in sede Barchinone.  







ARTISANS AS CITIZENS IN LATE MEDIEVAL BARCELONA  
 
CITIZENSHIP RECORD OF BERTRAND BONGIRAUD, SILVERSMITH FROM LE PUY, 
FRANCE 
23 January 1414   
Die martis, XXIII dicti mensis ianuarii anno predicto.  
Bertrandus128 Bongirant, argenterius ffrancigena, cui per honorabiles consiliarios dicte civitatis fuit 
concessa carta ciutadanagi prout aliis ex civibus dicte civitatis, convenit dictis honorabilis consiliaris ipsius 
civitatis ex causa quo ipse deserat habitacionem dicte civitatis restituet dictam cartam ciutadanatgi vel 
exsolvet pro pena et nomine pene centum libras barchinonenses, dividenaa causa quod comittat videlicet 
medietas venerabilis vicario Barchinone de his executionem facienti et aliam medietas operi muri dicte 
civitatis . Et soluta dicta pena etc. Et pro his etc. Obligavit etc. Omnia bona etc. Et juravit etc. Et dedit in 
fideiussorem Ffranciscum Costa,129argenterium civem dicte civitatis qui dicti promissis firmiter cum dicto 
Bertrando teneatur et ea compleat etc. Qui Ffranciscus Costa, fideiussor supradatus acceptans dictam 
fideiussionem, convenit et promisit dictis honorabilis consiliaris quod predictis etc. Obligavit etc. Et juravit 
etc. Renunciavit etc.  
Testes Narcissus Reyoni et Anthonius Laurencii, notarii, cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 11v (No report was produced on Bertrand Bongiraud, see Chapter V.)  
 
 
CITIZENSHIP REPORT OF FELIU BARRA, PARAIRE 
28 December 1407  
Informatio recepta pro Felicis Barra super ciutadanagio.  
Die martis, XXVIII mensis decembris anno a Nativitate Domini M CCCC septimo, fuit recepta informatio 
sequens:  
Pere Pujol, paraire e ciutadà de la ciutat de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la 
qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix en Feliu Barra, paraire qui està 
e habita en lo carrer d’en Jacme Girart, assats prop ell testimoni. E dix: ‘Sènyer més ha de XX anys que jo·l 
conech car en II som batejats e (sic) unas fonts.  
Interrogat si sap o ha hoyt dir que lo dit Feliu Barra sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tenga 
sa pròpia habitació dins la ciutat continuament ab sa muller e sos infants, axí com de ver ciutadà se 
pertany estar e habitar. E six: ‘Sènyer, ben ha I mes que lo dit Feliu s’en és vengut en Barchinona ab sa 
muller e infants e ab tot son domicili, ab coratge d’estar e habitar en la dita vila tostemps de sa vida. E de 
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fet veig que està e habita vuy en dia en lo dit carrer en un alberch que·y ha logat en lo qual està 
continuament ab tota sa casada.  
Esteve Caró, paraire, ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix en Feliu Barra, parayre qui està e habita 
en lo carrer d’en Jacme Gerart, assats prop d’ell testimoni. E dix que engir III anys ha que·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Feliu sia ciutadà de Barchinona, ço és, que tinga sa pròpia 
habitació en la dita ciutat, en la qual continuament estiga e habit ab sa muller e ab sos infants, axí com de 
ver ciutadà se pertany estar e habitar. E dix: ‘Sènyer ben ha V meses que jo veig que lo dit Feliu ha logat I 
alberch en lo dit carrer en lo qual continuament està e habita ab sa muller e ab sos infants e ab tot çò del 
seu, axí com altre ciutadà ha acustumat estar e habitar.  
Ffrançoy Novella, sartre ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si ha notícia d’en Feliu Barra, parayre que 
està e habita en lo dit carrer. E dix que be·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Feliu sia ciutadà de Barchinona,  çò és, que tinga sa pròpia 
habitació en la qual estiga e habit continuament ab sa muller e ab sos infants, axí com altre ver ciutadà ha 
acustumat de estar e habitar dins la dita ciutat. E dix: ‘Sènyer, lo dit Feliu Barra està devant mi en I alberch 
que ha logat engir IIII o V meses ha, en lo qual veig que està e habita continuament ab sa muller e ab sos 
infants e ab tot çò del seu, segons que altre ver ciutadà ha acustumat d’estar e habitar.  
Johan Planell, texidor de drap de lana, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia sobre 
les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix en Feliu Barra, parayre qui està en lo dit carrer. 
E dix: ‘Sènyer, solament lo conech de vista, despuys que està en lo dit carrer.’ 
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Feliu sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tenga sa pròpia 
habitació en la qual estiga e habit continuament ab sa muller et ab sos infants, axí com altre ver ciutadà 
ha acustumat d’estar e habitar. E dix: ‘Sènyer, jo veig que lo dit Feliu Barra ha logat I alberch en lo dit 
carrer, en lo qual veig que està e habita continuament ab sa muller e ab sos infants e ab tot ço del seu, axí 
com altre ciutadà ha acustumat d’estar e habitar.’ 
Guillem Brunet, mercader, ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E,130primerament, si coneix en Feliu Barra, parayre qui està 
en lo dit carrer, paret mitgera d’ell testimoni. E dix que be·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tenga sa pròpia habitació 
en la qual estiga e habit continuament ab sa muller e ab sos infants en la dita ciutat, axí com de ver ciutadà 
se pertany. E dix: ‘Sènyer, ben ha IIII o V meses o aquen engir, que lo dit Feliu loga I alberch en lo dit carrer, 
paret mitgera de mi, en lo qual veig que lo dit Feliu està e habita continuament ab sa muller e ab sos 
infants, e ab çò del seu, axí com altre ver ciutadà ha acustumat d’estar e habitar en Barchinona.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.  
 





CITIZENSHIP RECORD OF NICOLAU PERALLADA, MATEU MAS AND JOAN PERALLADA,  
MATRESS MAKERS 
10 April 1421 
Die Jovis, X mensis Aprilis, anno predicto.  
Nicholaus Parallada, Matheus Mas et Johannes Parallada, 131flacederi, cives Barchinone cui honorabiles 
consiliarios dicte civitatis Barchinone fuerunt concessa cartam132 ciutadanagi prout aliis civibus et 
habitatoribus dicte civitatis est concedi assueta, convenerunt et promiserunt quolibet ipsorum 
insolum133dictis honorabilibus consiliaris quod casu quo ipse deserant134habitacionem dicte civitatis 
restituent135dictam cartam ciutadanagi vel exsolvent pro pena et nomine pene centum libras 
Barchinonenses, adquirenda pro medietate honorabili vicario Barchinone et pro altera medietate 
operibus comunibus dicte civitatis. Et pro his complendis et quolibet ipsorum insolum obligarunt omnia 
bona sua mobilia et immobilia ubique habita et habenda. Renuntiaverunt etc. Iuraverunt etc. Et pro 
maiore securitate fideiusserunt unus altero et converso. Renuntiaverunt etc. Iuraverunt etc.  
Testes Anthonius Laurenci, notarius et Ffranciscus Martini, scriptor Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 152v.  
 
WILL OF NICOLAU PERALLADA,  
25 August 1438 
Die lune, XXV augusti anno a Nativitate Domini M CCCC XXXVIII 
In Nomine Domini Amen.  Ego, Nicholaus Perallada,136 flassaderius civis Barchinone, in mea plena sanitate 
et in meo pleno sensu, sana et integra memoria, cum firma loquela existens, meum facio et ordino 
testamentum in quo eligo manumissores et huius mei testamenti seu ultime mee voluntates executores 
discretum Petrum Mora, presbiterum beneficatum in sedis, cognatum meum, Pasquasium Capellades, 
flassaderium civem Barchinone et dominam Johannam, uxorem meam. Quos sicut carius possum 
deprecor eisque plenum dono et confero potestatem quod si me mori contigerit antequam aliud faciam 
seu ordinem testamentum ipsi distribuant et ordinent de bonis meis prout inferius scriptum invenerint et 
contentum ac etiam ordinatum.137Et si forsan omnes dicti manumissores his exequendis noluerint aut no 
potuerint interesse, saltem volo quod duo aut unus eorum in absencia se defectu alius seu aliorum ea 
nicholominus compleant et exequantur sive compleat et exequatur.  
Primum, volo et mando quod omnia debita mea quos debeam138solvat et omnis iniurie mee ad 
quarum restitutionnem tenear restituant de bonis meis, breviter, sumarie et de plano, secundum 
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Dominum Deum et forum anime prout ea probari poterunt vel hostendi per testes vel instrumenta aut 
alia legitima documenta.  
Eligo autem sepulturam corpori meo in cimitterio ecclesie Beate Marie de Mari Barchinone,139in 
tumulo140quem ibidem habeo, quam sepulturam volo fieri ad noticiam dictorum manumissorum meorum.  
Accipio autem de bonis meis pro anima mea sepultura et legatis infrascriptis viginti libras 
barchinonenses de quibus dimitto operi sedis Barchinonense duodecim denarios et hospitali Sancte Crucis 
dicte civitatis alios duodecim denarios. Praeterea, volo et mando celebrari pro anima mea et antequam 
corpus meum tradatur ecclesiastice  sepulture illas triginta tres missas que dicuntur de Santo Amador, pro 
quaritate quarum volo dari trignta tres solidos. Item, dimitto ecclesie Beate Marie de Mari, unde sum 
parrochianus, iure parrochianatus, tres solidos. Item, dimitto141cuilibet manumissori meo, oneri 
manumissorie, viginti solidos. Item, dimitto confratrie Beata Marie de Mari, unde sum confrater, pro fine 
meo, viginti duos solidos. Item, dimitto cuilibet nepotum et nepcium142meorum sive néts e netes, filiorum 
et filiarum143Johannis Perallada, quondam, flassaderi civis Barchinone, fili mei, quinque solidos. Item, 
dimitto Michaeli Clapers, consobrino meo, villa de la Granada, decem solidos. Item, volo et mando quod 
dicti mei manumisores faceant legere die mee sepulture tringinta sex vicibus, septem salmos 
penitenciales. Item, dimitto Guillelmo Janeri, flassaderio, civi Barchinone de parentela mea, decem 
solidos. Item, dimitto domine Gracie, uxori d’en Fferigola, assahonatoris civis dicte civitatis alios decem 
solidos. Totum utro residium dictarum viginta libras, facta mea sepultura et solvitis legatis predictis, volo 
dari et distribui amore Dei, pro anima mea in missis celebrandis et in aliis piis causis ad noticiam dictorum 
manumissorum meorum. Et si forsan predicte viginti libras non sufficerent ad complementum omium et 
singulorum predictorum volo de aliis bonis meis ad id facere complementum.  
Praeterea, laudo, approbo, ratiffico et confirmo dicte domine Johane, uxori mee, dotem suam et 
sponsalicium suum, que dos est sexaginta quinque librarum Barchinone quam dotem confiteor me ab 
ipsam habuisse et recepisse; necnon dimitto dictam dominam Johannam,144uxor mea, dominam et 
potentem ac usufructuariam145omnium et singulorum bonorum meorum toto tempore vite sue, ipsam 
existente casta et sine viro.  Et dimitto sibi, de bonis meis, centum solidos.  
Item, confiteor me debere Bartholomeo Perallada, nepoti meo, sive nét, filio Nicholay Perallada, 
quondam, flassaderi civis Barchinone, fili mei, quinquaginta florenos auri aragonum recti ponderis, cum 
instrumento recepto in posse discreti Johannis Corroni, quondam, notari publici Barchinone, die et anno 
in eo contentis, causis et rationibus in dicto debitorio146 instrumento contentis et expressatis. Et dimitto 
sibi de bonis mei iuris, institucionis147 et pro omnibus iuribus sibi pertinentibus in bonis meis, viginti 
solidos.  
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Omnia vero alia bona mea mobilia et immobilia, iura et acciones meas etiam universas, 
quitcumque stint et etiam ubicumque, dimitto et concedo Nicholao Perallada, filio communi michi et dicte 
domine Johanne, uxoris mee, qui nunc est etat decem annorum vel inde circa, instituens dictum 
Nicholaum Perallada, filium meum, michi heredem universalem. 148Verum si forsan dictus Nicholaus, filius 
meus, michi heredes non erit, eo quia noluerit vel non potuerit, vel michi heres erit et decesserit infra 
pupillarem etatem, vel etiam postea quamdocumque sine liberis de legitimo et carnali matrimonio 
procreatis; in hiis causibus et utroque eorum, substituo sibi et michi heredem instituo dominum Deum, 
animam meam et causas pias infrascriptas, dando licentiam et plenum posse dictis meis manumissoribus 
in dicto casu apprehendendi omnia et singula bona mea. Et ea que in pecunia non consisterent numerata 
plus offerenti, vendendi et alienandi, iura et acciones meas emptori seu emptoribis cedendi et mandandi 
de evictione cavendi. Et pro ipsam evictione cetera bona mea obligandi, possessiones inde tradendi et 
precium et pecunia recipiendi. Et inde apocam et apocas necnon instrumentum et instrumenta 
vendicionum et quecumque alia instrumenta ad hoc necessaria et opportuna cum pactis, stipulationibus, 
promissionibus et cum illis clausis et cautelis necessaris et opportunis faciandi et firmandi. Et omnia alia 
facienda et liberaliter exercendi quecumque ad hoc utilia fuerint et necessaria ac etiam opportuna. Etiam 
si talia essent que mandatum exhigerent specialiter et quod etiam ego possem si viverem. Ego, enim super 
predictis omnibus et singulis et deppendentibus seu emergentibus ex eisdem dono dictis meis 
manumissoribus et cuilibet eorum in absentia seu defectu alius seu aliorum, plenam et liberam ac 
generalem administracionem cum plenissima facultate, et plenarie comitto vices meas. Et precium seu 
precia que ex predictis bonis meis habuntur simul cum alia pecunia mea seu dicte me hereditates dicti 
mei manumisores dent et erogent amore Dei por anima mea, parentum benefactorum meorum in missis 
celebrandis, puellis pauperibus maritandis, captivis christianis a posse sarracenorum redimendis et in aliis 
piis causis ad noticiam dictorum manumissorum meorum.  
Assigno autem in tutricem et pro tempore curatricem dicto Nicholao Perallada, filio meo, dictam 
dominam Johannam, uxorem meam, matremque suam quod ipsum filium meum et eius bona regat, 
procret et deffendat, prout de ipsam multum confido.  
Hec est autem ultimam voluntas mea, quam volo valere in iuris testamenti, que si non valet iuris 
testamenti saltem volo quod valeat et valere possit in codicillorum seu nuncupativi aut alterius cuiuslibet 
ultime voluntatis prove melius de iure valere poterit et teneri. Et volo quod de huismodi meo testamento 
seu ultima mea voluntate fiant et fieri valeant tot originalia testamenta quot dicti mei manumissores, 
heredes et alii quorum interessit, petierint et habere voluerint per notarium infrascriptum. 
Actum est hoc Barchinone, vicesima quinta die Augusti anno a Nativitate Domini Millesimo CCCC 
tricesimo octavo. Signum Nicholay Perallada, testatoris predicti. Qui hec laudo et firmo.  
Testes rogati huius rei sunt Jacobus Tolosa, mercator et Petris Nathalis, sartor, cives Barchinone.  
                                                          




Die martis, XII septembris anno a Nativitate Domini M CCCC XXXXI qua die corpus dicti deffuncti fuit 
traditum ecclesiastice sepulture, fuit publicatum predictum testamentum de voluntate dictorum 
manumissorum  
Testes Guillemus Janeri et Jacobus Rocha, flassaderi, cives Barchinone.  
SOURCE: AHPB, Simó Carner, 112/26, f. 177v-178r.  
 
6 
SEAFARERS AS CITIZENS OF BARCELONA 
 
CITIZENSHIP REPORT OF GABRIEL SALVADOR, SAILOR 
1 June 1407  
Die Martis, prima mensis iunii anno a Nativitate Domini M CCCC septimo, ad instancia Gabrielis Salvatoris, 
marineri, habitator Barchinone qui moratur in vico dels Suclers, fuit recepta informatio sequens:  
Berenguer Ranata, mariner e ciutadà de Barchinona, qui està en lo carrer de Sucles, testimoni 
jurat e interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix 
en Gabriel Salvador, mariner qui està en lo dit carrer de Sucles. E dix: ‘Sènyer, més ha de XX anys que jo·l 
conech e sé que és nat e nodrit en Barchinona.’  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Gabriel sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa 
pròpia habitació dins la dita ciutat, en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicili, axí com 
altre ver ciutadà ha acustumat estar e habitar. E dix: ‘Sènyer bé ha VII o VIII anys que lo dit Gabriel està e 
habita en I alberch que ell loga en lo dit carrer149. E aquí provehia e tenia en casa son pare e sa mare e 
dues germanes qui no havien gayre del haver del món, hoc encara ha maridades ses germanes d’açò del 
seu propi e ara veig que despuys que son pare és mort, que morí qualque mesos ha, ell axí mateix està e 
habita continuament en lo dit alberch e proveeix150ça mara e encara que hi ha una altre germana que ell 
haurà a maridar. E axí bem tench per dit que es ver ciutadà de Barchinona.  
Pericó Gibert, mariner e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat etc. E, primerament, 
si coneix en Gabriel Salvador, mariner qui està e habita en lo carrer de Sucles, assats prop la Ribera de la 
Mar. E dix: ‘Sènyer, més ha de X anys que jo·l conech e sé que és nat e nodrit en Barchinona.’ 
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Gabriel sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa 
pròpia habitació en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicili, axí com altre ver ciutadà ha 
acustumat estar e habitar. E dix: ‘Sènyer, més ha de VIII anys que lo dit Gabriel està e habita en lo dit 
carrer ab son pare e ab sa mare e ab dues germanes. E, de fet, lo dit Gabriel provehia al dit pare e mare e 
ha maridades les dites germanes sues d’açò del seu propi. E ara veig que despuys que lo pare és mort, 
que morí qualque III meses ha, lo dit Gabriel proveeix sa mare e una altre germana que·y ha romasa, la 
qual lo dit Gabriel haurà a maridar. E axí, bé pot ésser dit ver ciutadà.  
                                                          





Nicholau Logayà, mercader e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la 
qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix lo dit Gabriel Salvador, 
mariner. E dix que bé ha VI anys que·l coneix e més.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa pròpia habitació 
en la qual estiga e habit continuament ab tot son domicili. E dix: ‘Sènyer, despuys que jo·l conech he vist 
que lo dit Gabriel està e habita en lo dit carrer de Sucles. E de fet provehia son pare e sa mara e dues 
germanes que ha maridades d’açò del seu propi; e lo pare, qui ha jagut malalt ben dos anys, de la qual 
malaltia és mort. E veig que lo dit Gabriel està habita en lo dit alberch ab ça mare, la qual proveeix, e una 
germana que li resta a maridar. E axí, bé pot ésser haut e reputat per ver ciutadà de Barchinona.  
Llorenç Massot, mariner e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de serà interrogat. E, primerament, si coneix lo dit Gabriel Salvador, mariner, qui 
està e habita en lo carrer appellat de Sucles. E dix: ‘Sènyer, despuys que lo dit Gabriel és nat lo conech. E 
son pare havia navegat ab mi.’ 
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa pròpia habitació 
en la qual estiga e habit continuament dins la dita ciutat ab tot son domicili axí com altre ver ciutadà ha 
acustumat estar e habitar. E dix: ‘Sènyer, engir VI anys o VII ha que lo dit Gabriel està e habita en lo dit 
carrer de Sucles ab son pare e ab sa mare e ab tres germanes. E és ver e cert que lo pare del dit Gabriel 
era tornat tísich e itròpich, de que ha jagut molt temps e lo dit Gabriel, axí com a bon fill, tostemps ha 
provehit lo pare e la mare e ha maridades dues germanes de çò del seu propi e encara que li·n resta a 
maridar una e ara qualque II o III meses ha que lo pare del dit Gabriel és mort. E axí mateix, ell està e 
habita en lo dit alberch e fa la messió a sa mare e està e151 habita continuament en lo dit carrer axí com 
altre ciutadà pot estar e habitar.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3. 
 
 
CITIZENSHIP REPORT OF ANTONI MONISTROL, FISHERMAN 
16 March 1409 
Dissabte a XVI del mes de març de l’any M CCCC VIIII, a instància d’en Anthoni Monistrol, peschador,152 
nadiu de la parròquia de Santa Maria de Badalona, fou reebuda la informació següent:  
Johan Martí, mariner e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix n’Anthoni Monistrol, peschador,153 nadiu 
de la parròquia de Santa Maria de Badalona. E dix que més ha de XX anys que·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, ço és, que tinga sa pròpia habitació 
en la qual estiga e habit continuament ab sa muller e ab sos infants e ab tot son domicili, axí com de ver 
ciutadà se pertany dins la dita ciutat.E dix que bé ha IIII anys passats que lo dit Anthoni té casa e alberch 
                                                          
151Erased: ‘hi’. 
152‘peschador’ in between the lines. 




en Barchinona, assats prop l’esgleya de Santa Clara, en lo qual continuament estaven e habitaven la mare 
e la germana del dit Anthoni e vivien, segons que ell ha hoyt dit moltes vegades a la mara del dit 
Anthoni,154 d’açò que lo dit Anthoni guanyava. E lo dit Anthoni anava e venia155car per l’art que ha de 
peschar no·y podia aturar continuament car necessari era que ab lo pescar proveiàs la vida a sa mara e a 
sa germana e a sí mateix. 156E ara,157despuys que sa mara és158 morta, lo dit Anthoni està e159habita 
continuament en lo dit alberch ab sa muller e ab sos infants e ab tot son domicili, segons de ver ciutadà 
se pertany estar e habitar, ab coratge de no exir hic jamés.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia hom de reemença. E dix que no.  
Pasqual Roca, baster e ciutadà de Barchinona qui160 està assats prop del dit Anthoni, testimoni 
jurat e interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix 
lo dit Anthoni Monistrol, peschador. E dix que més ha de XII anys que·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa propia habitació 
en la qual estiga e habit continuament etc. E dix: ‘Sènyer, ben ha IIII anys continus que lo dit Anthoni té 
casa e alberch en Barchinona assats prop mi, en la qual estaven e habitaven la mara e la germana del dit 
Anthoni e lo dit Anthoni les provehia d’açò del seu propi. E, noresmenys, lo dit Anthoni, qui continuament 
anava e venia car per l’art que ha de pescar noy podia aturar, axí com fem jo e I altre menestral que estam 
continuament en casa meva.161E ara, despuys que la mara del dit Anthoni és morta, lo dit Anthoni està e 
habita en lo dit alberch ab sa muller e ab sos infants e ab tot çò del seu, axí com de ver ciutadà se pertany, 
ab coratge, segons li ha hoyt dir, de no exir hic jamés.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia hom de reemença. E dix que no·s sab.  
Ramon Vives, guarda del portal de162Sant Daniel de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat la qual sapia sobre les coses de que serà demanat. E, primerament, si coneix lo dit Anthoni 
Monistrol.  E dix que molt ha que·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa pròpia habitació 
en la qual estiga e habit continuament etc. E dix çò que lo prop dit testimoni ha dit e deposat sens més e 
menys.  
Interrogat sia sab o ha hoyt dir que sia hom de reemença. E dix que no.  
Pere Timor, flaquer, ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si coneix lo dit Anthoni  Monistrol. E dix que més 
ha de XV anys que·l coneix.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia ciutadà de Barchinona, çò és, que tinga sa pròpia habitació 
en la qual estiga e habit continuament ab sa muller e ab sos infants e ab tot son domicili, axí com de ver 
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155 in the manuscript: e e venia.  




160‘qui’ in between the lines.  





ciutadà se pertany estar e habitar. E dix que bastantment ha IIII anys que lo dit Anthoni té casa e alberch 
en Barchinona e aquí ab sa mara e ab sa germana ensemps lo dit Anthoni ha estat e habitat continuament 
sino quant anava paschar, e ell provehia la dita mara e germana que sens ell no podien viure. E après que 
sa mara és morta, lo dit Anthoni, ab sa muller e ab sos infants e ab son domicili163 està e habita en lo dit 
alberch continuament, axí com de ver ciutadà se pertany. E segons que ell testimoni ha hoyt dir al dit 
Anthoni, és per cor d’aturar hic totemps de sa vida.  
Interrogat sI sab que sia de reemença. E dix que no.  
Eadem die, fuit mandata michi dicto Bartholomeo cartam ciutadenagi fieri dicto Anthonio 
Monistrol per honorabiles Bernardum de Gualbes, consiliarum in ianua domus de XXX ipsius civitatis. E 
per eundem164 fierat michi mandata die proxime preterita  predictam informatio.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3. 
 
 
CITIZENSHIP REPORT OF FERNANDO DE SANTA CRISTINA, SKIPPER FROM THE 
KINGDOM OF CASTILE 
28 July 1414   
Die Sabbati, XXVIII mensis julii anno165 CCCC XIIII ad instanciam Fferdinandi de Sancta Crastina, regni 
Castelle, fuit recepta informatio sequens: 
Gil de Leó, taverner e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que en Ferrando 
de Santa Cristina, castellà, patró de lahut privilegiat,166sia ciutadà de Barchinona, çò és, que hic tinga sa 
pròpia habitació en la qual estiga e habita continuament ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se 
pertany estar e habitar. E dix: ‘Sènyer, més ha de X anys que jo conech lo dit Ferrando e167 de ladonchs  
ensà tostemps ha menjat e begut168 e posat en casa mia, despenent d’açò del seu propi e tostemps que 
sich parteix, tot çò del seu roman en casa mia. E ara ha afermada muller qualque I mes e mig ha, al carrer 
d’en Abella e ha logat I alberch en lo carrer d’en Cavarroques169 en lo qual lo dit Fferrando estarà e habitarà 
ab la dita muller sua tanstost com l’aia presa.  
March Gil, patró de lahut e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia etc. E dix, ‘Sènyer, més ha de V anys que jo conech lo dit Ferrando e sé que està e habita en aquesta 
ciutat. E ara ha affermada per muller una filla d’en Font, mariner que està al carrer d’en Avella ab coratge 
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166Fernando de Santa Cristina is identified as a ‘privileged skipper’.This is a rather unique formulation throughout the Informacions. 
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be a reference to the citizenship of Tarragona with which he was identified in earlier notarial documents. (see below).  
167Erased: ‘pri’. 





e intenció d’habitar hic tostemps de sa vida e axí mateix ha logat I alberch ben ha VI meses en lo carrer 
d’en Cavarroques, en que estarà ab la dita muller sua quant sia estat novi.  
Ffrancesc Tayers, mariner e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat etc. E dix que més 
ha de IIII anys que ell testimoni coneix lo dit Ferrando e sab que170tostemps ha posat en casa d’en Gil de 
Leó, hostaler, menjant e bevent d’açò del seu propi e contribuint en les imposicions e altres càrrechs de 
la ciutat; e ha navegat en lo lahut del dit Ferrando de Santa Crisitna molt de temps. E encara dix, ell 
testimoni, que lo dit Ferrando ha esposada muller en Barchinona ab cor e intenció d’aturar hic tostemps 
de sa vida.  
Johan Prats, peschador e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat etc. E dix 
que més ha de V anys que ell coneix lo dit Ferrando e ha vist posar en casa d’en Gil de Leó, menjant e 
bevent d’açò del seu propi, e ha affermada muller ab cor e ab intenció etc. Ut supra proxime.  
Anthoni Camí, patró de lahut e ciutadà de la dita ciutat, testimoni jurat e interrogat etc. E dix que 
qualque V anys ha que ell coneix lo dit Ferrando e ha vist que ha posat en l’ostal d’en Gil de Leó, menjant 
e bevent d’açò del seu propi e contribuint en les imposicions de la dita ciutat. E encara que lo dit Ferrando 
bé ha VI meses ha logat I alberch en lo carrer d’en Cavarroques en que met tot çò del seu. E ha afermada 
muller ab coratge e intenció de estar e habitar hic tostemps de sa vida.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.  
 
CITIZENSHIP RECORD OF FERNANDO DE SANTA CRISTINA, SKIPPER FROM THE 
KINGDOM OF CASTILE 
31 July 1414 
 
Die Martis, ultima dicti mensis julii anno predicto 
Fferdinandus171de Sancta Cristina, patronus lambuti, civis Barchinone cui per honorabiles consiliarii 
civitatis Barchinona concessa fuit carta ciutadenagii in forma solita, recepta tamen primus informatione a 
fidedignis quod ipse erat civis et habitator dicte civitatis, convenit et promisit dictis honorabilibus 
consiliariis quod causa ipse deserat habitationem dicte civitatis restituet et tradet dictis honorabilibus 
consiliariis predictam cartam ciutadenagii vel exsolvet pro pena et nomine pene centum libras 
Barchinonenses, adquirenda videlicet medietas vicario Barchinone et altera medietas operi muris dicte 
civitatis. Et pro hiis complendis etc. Obligavit etc. Juravit etc. Et pro maiori securitates promissorum dedit 
in fideiussorem Egidium de Leo, tabernarium civem Barchinone, qui cum dicto principali suo et sine eo ad 
predictam omnia et singula firmiter tenantur. Qui fideiussor acceptans in se gratis hanc fideiussionem 
convenit et promisit dictis honorabilibus consiliariis172 cum dicto principali suo et sine eo ad predictam 
onmia et singula firmiter teneri. E pro hiis complendis etc. Obligavit etc. Renunciavit etc. Juravit etc.173  
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Testes Anthonius Laurenci, notarius civis et Johannes Coll, scriptor Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 18r.  
 
FRANCESC TALLERS, SAILOR CITIZEN OF BARCELONA RECOGNISES THAT FERNANDO 
DE SANTA CRISTINA, SAILOR CITIZEN OF TARRAGONA HAS PAID A DEBT THROUGH 
THE INTERMEDIARY OF PERE POCASANG, FURRIER CITIZEN OF BARCELONA 
5 January 1414 
Die veneris V die dicti mensis januarii et anno predicto.  
Sit omnibus notum quod ego, Ffranciscus Teyers, marinerius civis Barchinone confiteor et recognosco 
vobis Petro Pochasanch, peyerio civi dicte civitatis, presenti, quod dedistis et solvistis michi vigore 
cuiusdam littere per Fferdinandum de Santa Cristina, marinerium civem Terrachone, vobis transmisse, 
octuaginta duos solidos et undecim denarios monete Barchinone de terno qui per vos habiti fuerunt 
solvitis primitus missionibus ex precio cuiusdam tunice coloris blanquinosa folerate de pell de rabosa per 
vos, tamque procuratorem dicti Fferdinandi, vendite in encantu publico decem diebus per vos in ea  ut 
est assuetum datis quamque Johannes del Port, homo mundarius habitator Barchinone, in posse vestro 
missit et tradidit in seu pro illis octuaginta quatuor solidos dicte monete que per ipsum Johannem del Port 
eidem Fferdinando debebantur, ratione mutui per ipsum Fferdinandum eidem Johanni gratis et bono 
amore facti. Et ideo renuntio.  
Testes: Berenguer Blanch, blanquerius et Bernardus Iserni, custos pensi regalis, cives Barchinone. 
SOURCE: AHPB, Bernat Pí, 113/6, f. 76r-76v.  
 
 
POWER OF ATTORNEY FROM PERE SOLSONA, MERCHANT CITIZEN OF BARCELONA, 
TO FERNANDO DE SANTA CRISTINA, SAILOR CITIZEN OF BARCELONA 
18 January 1423  
Die lune, XVIII die mensis januarii anno a Nativitate Domini M CCCC XX tercio.  
Petrus Solsona, mercator civis Barchinone. Ex certa scientia, consti et ordino vos Fferdinandum de Santa 
Cristina, marinerium civem dicte civitatis, licet absentem, etc procuratorem meum certum etc videlicet 
ad utendum pro me et nomine meo fraquitatibus et immunitatibus michi et aliis civibus Barchinone 
concessis. Et excusandum res et merces meas quascumque ab omnibus lezdis, peytis, pedaticis, pontaticis 
etc et aliis quibuscumque exaccionibus, novis et veteribus. Et cartam mea franquitatis hostendum etc. Et 
jurandum in animam meam quod omnes res et merces quas vos dicetis et afirmabitis fore meas sunt vel 
erunt me proprie aut aliorum civium Barchinone. Et demum etc. Promittens etc.  
Testes: Anthonius Januarii, piscator, Andreas Balagarii et Bernardus Muntserrat, scriptores cives 
Barchinone. 







PEASANTS AS CITIZENS IN LATE MEDIEVAL BARCELONA 
 
CITIZENSHIP REPORT OF MARC SARRIÀ, PEASANT  
10 October 1415 
Die jovis, X mensis octobris anno predicto  CCCC XV,174 ad instancia Marchi Sarriani, agricultoris, fuit 
recepta informatio sequens:  
Johan Mercer, pellicer, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que 
serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que en March Sarrià,175laurador lo qual 
està en lo carrer d’en Cuch, sia ciutadà de Barchinona, çò és, que hic tinga sa pròpia habitació en la qual 
estiga e habit continuament ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. E dix 
que està en veritat que lo dit Marc Sarrià176 ha e posseex I alberch en lo carrer d’en Cuch,177en lo qual vé 
a les festes anyals e atura aquí ab sa muller e ab son domicili aquelles festes e va e vé quant se vol de la 
parròquia de Sant Just Des Verç, on ell és domiciliat ací, però està en veritat que lo dit March  contribueix 
en obres de murs e de valls e en altres carrèchs de la dita ciutat.178 
Johan Calvet, levador de imposicions e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir 
veritat etc. E dix que lo dit March179ha e posseex I alberch en lo carrer d’en Cuch en que ha dues 
habitacions en la una de les quals lo dit March sa retenguda una cambra en que té son lit on jau tota 
vegada que vé en Barchinona e quant sa mara hic vé axí mateix. E noresmenys, totes festes anyals entra 
en Barchinona ab sa muller e sos infants e ab tot son domicili e menia e beu e jau aquí puys tornen sen a 
Sent Just Des Verç on lo dit March té bon mas. E encara ha hoyt dir ell testimoni que lo pare del dit March 
era ciutadà de Barchinona e s’alegrava dels privilegis e ffranqueses de la dita ciutat. E encara més ha hoyt 
dir que lo dit pare del dit March pagava en los càrrechs de la dita ciutat e contribuhia en obres de murs e 
de valls e en totes altres coses que altre ver ciutadà contribuescha ne sia tengut pagar. E ara lo dit March 
axí mateix hi paga e y contribueix.  
Lo discret en Barthomeu Sacosta, prevere benefficiat en la seu de Barchinona, testimoni jurat e 
interrogat, etc. E dix que lo dit March ha dos alberchs en lo carrer d’en Cuch e lo un loga e en l’altra se 
reté una cambra per son estar per que tota vegada que lo dit March vé de Sent Just Des Verç on ha son 
mas puxa aquí jaura e menjar e estar. E noresmenys vé totes festes anyals aquí ab sa muller e ab sos 
infants e ab tota sa casada. E contribueix en obres de murs e de valls e en altres càrrechs de la ciutat.  
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Berenguer Sacosta, pentinador de lana, testimoni jurat e interrogat etc. E dix que ha vist per lonch temps 
que lo pare del dit March mentre vivia se retenia una casa180 per son estatge en lo carrer d’en Cuch on ha 
II bells alberchs e tostemps que entrava en Barchinona revenia aquí e menjava en bevia e jahia aquí. E 
totes festes anyals venia aquí ab tota sa casada e pagava e contribuhia en los càrrechs de la ciutat e era 
haut e reputat per ciutadà de Barchinona. E ara veu, ell testimoni que despuys que lo pare del dit March 
es mort, lo dit March té aquella pràtica mateixa que tenia son pare e paga e contribueix en tots los 
càrrechs de la dita ciutat,181 per que·s té per dit, ell testimoni, que lo dit March pot ésser haut e reputat 
per ver ciutadà de Barchinona.  
Pau Eroles, estudiant de dret civil e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat etc. E dix 
que182 ha hoyt dir que lo pare del dit March, mentre vivia era haut e reputat per ciutadà de Barchinona e 
pagava e contribuhia en los càrrechs de la dita ciutat e ara lo dit fill seu hi contribueix e y paga e té casa 
en lo carrer d’en Cuch on vé ab tot son domicili totes festes anyals de l’any e encara gran partida de l’any 
quant hic entre per alguns affers que haia a ffer per que és d’intenció ell testimoni que lo dit March pot 
ésser haut e reputat per ciutadà de Barchinona.  
Postea die jovis, XXIII mensis octobris anno predicto CCCCXV honorabiles Bernardus Serra, Berengarius 
De Cortilio, Guillemonetus Oliverii et Johannes Lulli, consiliarii anno presenti civitatis Barchinone, 
mandarunt fieri carta ciutadenagii super dicto Marcho Sarriani.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3.  
CITIZENSHIP RECORD OF MARCH SARRIÀ, PEASANT 
23 November 1415 
Die sabbati, XXIII mensis novembris anno predicto 
Honorabiles consiliarii civitatis Barchinone, informati primitus a fidedignis personis quod Marchus 
Sarrià,183agricultor, est civis et habitator Barchinone, concesserunt ei cartam ciutadenagii in forma solita 
prout aliis civibus et habitatoribus dicte civitatis est concedi assueta, quapropter convenit et promisit ipsis 
honorabilibus consiliariis quod causa quo ipse deserat habitacionem dicte civitatis restituet eis cartam 
ciutadenagii predictam vel exsolvet pro pena et nomine pene centum libras Barchinonenses, adquirenda 
videlicet medietas venerabili vicario Barchinone et altera medietas operi murorum dicte civitatis. Et pro 
inde obligavit etc. Juravit etc. Et pro maiori securitate promissorum dedit in fideiussorem Jacobum 
Gilabert,184agricultorem civem Barchinone, qui fideiussor acceptans in se gratis hanc fideiussionem 
convenit et promisit ipsis honorabilibus consiliariis, cum dicto principali suo et sine eo, teneri ad omnia 
supradicta. Et pro hiis etc.185Obligavit etc. Juravit etc. Renunciavit etc.  
Testes huius rei sunt: Bartholomeus Vitalis et Johannes Coll, scriptor Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, 40r.  
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CITIZENSHIP REPORT OF ANTONI MAS, PEASANT, INHABITANT OF THE PARISH OF 
SANT VICENÇ DE SARRIÀ 
6 March 1419  
Diluns, a VI de186 març de l’any MCCCC XIX, a instància d’en Anthoni Mas, laurador, habitador de la 
parròquia de Sent Vicens de Sarrià, fou reebuda la informació següent:  
Pere Duran, argenter ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual sapia 
sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si coneix187 n’Anthoni Mas, laurador, 
habitador de la parròquia de Sent Vicens de Sarrià. E dix que bé ha IIII o V anys que188 ell testimoni coneix 
lo dit Anthoni Mas.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Anthoni Mas sia ciutadà de Barchinona, çò és, queych 
tinga sa habitació en la qual estiga e habit continuament ab son domicili, segons de ver ciutadà se pertany 
estar e habitar. E dix que no sab certament si lo dit Anthoni hic habita continuament o no, mas és cert ell 
testimoni que lo dit Anthoni ha I alberch qui és seu propi devant lo porxo de las Civades en lo qual alberch 
està e habita I cunyat del dit Anthoni ab sa muller, qui és germana del dit Anthoni. E en lo qual alberch lo 
dit Anthoni, tota vegada que és en Barchinona, revé e està e habita tant com atura en la dita ciutat. E creu 
ell testimoni que lo dit cunyat del dit Anthoni e sa muller tenen lo dit alberch per lo dit Anthoni Mas però 
que no ho sab ell testimoni certament.  
Johan Balaguer, esparter, testimoni jurat interrogat etc. E dix que més ha de VI anys que ell 
testimoni ha notícia del dit Anthoni Mas.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Anthoni Mas sia ciutadà de Barchinona etc. E dix ell 
testimoni que no sab certament si lo dit Anthoni Mas és ciutadà de Barchinona o no,mas sab certament 
que lo dit Antho ha e posseex I alberch seu propi devant lo portxo de las Civades de la dita ciutat, en lo 
qual alberch està e habita I  cunyat del dit Anthoni189ab sa muller, qui és germana del dit Anthoni. E lo 
qual alberch lo dit cunyat loga del dit Anthoni per preu de XIII o XIIII lliures l’any, segons ell testimoni ha 
hoyt dir al dit cunyat190del dit Anthoni. E aquí veu, ell testimoni, revenir e habitar lo dit Anthoni tota 
vegada que és present en Barchinona.  
Pere Oliver, saliner, testimoni jurat e interrogat etc. E dix que bé ha V o VI anys que·l coneix.  
Interrogat si sab que sia ciutadà etc. E dix que ell testimoni no sab certament que lo dit Anthoni 
sia ciutadà de Barchinona o no mas és certa cosa e manifesta que lo dit Anthoni ha e posseex I alberch 
devant lo portxo de las Civades de la dita ciutat en lo qual està I cunyat e una germana del dit Anthoni. 
                                                          
186 Erased: march 
187 Erased: ‘ sap o ha hoyt dir’; ‘coneix’ in between the lines.  
188 Erased: ‘ql’ 
189 Erased: ‘ qui és’ 




 E veu ell, testimoni que191tota vegada que lo dit Anthoni és en Barchinona revé e està e habita en lo dit 
alberch e als noy sab.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 3. 
 
CITIZENSHIP RECORD OF ANTONI MAS, PEASANT CITIZEN OF BARCELONA 
18 March 1419  
Anthonius Mas,192agricultor civis Barchinone, cui per honorabiles consiliarios civitatis Barchinone, recepta 
prius informacione a fidedignis personis quod dictus Anthonius Mas est civis et habitator dicte civitatis 
Barchinone, fuit concessa carta ciutadenagii in forma solita prout aliis civibus et habitoribus prefate 
civitatis est concedi assueta, convenit et promisit predictis honorabilibus consiliariis quod casu193 quo ipse 
deserat habitacionem dicte civitatis restituet dictam cartam ciutadanagii vel exsolvet pro pena aut nomine 
pene centum libras barcinonenses adquirenda videlicet medietas honorabili vicario dicte civitatis et altera 
medietas operi muri dicte civitatis. Et pro his complendis etc. Obligavit etc. Juravit etc. E pro maiori 
securitate promissorum dedit in fideissorum Petrum Oliverii194, salinerium civem dicte civitatis, 
presentem, qui fideiussor acceptams in se sponte. Hanc fideiussionem convenit et promissit dictis 
honorabilibus consiliariis cum dicto principali suo et sine eo teneri firmiter ad omnia supradicta. Et pro his 
etc. Juravit etc. Obligavit etc. Renunciavit etc.  
Testes: Bartholomeus Vitalis, notarius, et Ffranciscus Martini, scriptor, cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V, 4, Registre, f. 116v-117r.  
 
ANTONI MAS, PEASANT FROM SARRIÀ AND HIS PROPERTY IN BARCELONA  
10 May 1416  
Die mercuri, XX die dicti mensis madii anno predicto.  
Anthonius Mas,195 de parrochia Sancti Vincencii de Serriano, diocesis Barchinone, confiteor et recognosco 
vobis Berengario Bartholomei, draperio civi Barchinone, presenti, quod debeo vobis196  octo libras et 
decem solidos monete Barchinone de terno, ratione mutui per vos michi gratis et bono amore facti. Et 
ideo renuntio etc. Promitto vobis ipsas restituere et solvere hinc ad unum annum primo venturum. Sine 
etc. Dampna etc. Credatur etc. Obligo specialiter et expresse omnes fructus sive logeria pro ventura sive 
habitura ex quadam botigia sive hoperatorio quod seu quam ego habeo et possideo in dicta civitate 
Barchinone, propter piscateriam; quamque nunc Petrus Oliverii, levir meus, sive cunyat,197salinerius civis 
Barchinone, a me tenet ad conductum; dando et concedendo vobis licentiam et plenum posse quod sine 
licencia et requisicione meis lapso terminio solucionis dictarum VIII librarum X solidorum possitis dictam 
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botigam sive hoperatorium locare cuicumque etc. Et ipsum logerium recipere etc. Et de eo vobis   
satisfacere tam in principali debito quod in omnibus [aliquo etc.]198Et ídem quodcumque volueritis 
instrumenta facere etc. Promittens vobis [quod] donech vobis fuerit integriter satisfactum in dicto vestro 
debito et in omnibus missionibus etc. Ego non vendam, locabo aut alias alienabo dicta botigia sive 
hoperatorio absque vestri licentia et promissum sub pena decem libras Barchinone, medietas curie etc. 
Quod tociens etc. Qua soluta etc. Nicholominus etc. Missiones etc. Credatur etc. Obligo generaliter omnia 
alia bona mea mobilia et immobilia etc. Renuntio etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Ad hec ego, dictus Petrus Oliverii, salinerius, laudans predictam, promitto non contravenire 
vigore eiusdam obligaciones per dictum Anthonium Mas michi facere,199 in posse notari infrascripti X die 
januarii anno a Nativitate Domini M CCCC XIIII. Immo volo quod in logeriis dicte botigie vos dictus 
Berengarius Bartholomeus sitis prior tempore et pocior in iure me.  
Testes: Vincencius Capmany, de dicta200 parrochia Santi Vincencii de Sarriano, Arnaldus de Cantó, 
studens in artibus et Petrus Planes, scriptor, habitatores Barchinone.  
Anthonius Mas, predictus, fecit apocham de receptis dictis VIIII libris et decem solidis.  
Testes predicti.  
SOURCE: AHPB, Bernat Pí, 113/10, f. 50r-50v (1416, May, 20th). (A previous document, from January 1414, 
shows that Antoni Mas had already pawned his property, then rented by Francesc Serra, a saliner and 
citizen of Barcelona as Pere Oliver, to cover a higher debt he had also contracted with the draper 
Berenguer Bartomeu. The document is followed by a promise to Pere Oliver, then a shoemaker, to pay 
the dowry of Mas’ sister through the renting and benefits of this property. See in AHPB, Bernat Pí, 113/6, 




HOMS DE REMENÇA BECOMING CITIZENS IN LATE MEDIEVAL 
BARCELONA 
 
CITIZENSHIP REPORT OF SALVADOR ROS, BUILDER 
9 July 1409  
Die jovis, IIII mensis julii anno  CCCC nono ,ad instanciam Salvatoris Ros, magister domorum civitatis 
Barchinone fuit recepta informatio sequens: 
Anthoni Minyanes, mestre de cordes d’estruments, ciutadà de Barchinona qui està en lo carrer 
del Rech, devall lo molin de la mar, testimoni jurat e interrogat dir la veritat la qual sapia sobre les coses 
de que serà  interrogat. E, primerament, si sab o ha hoyt dir que en Salvador Ros, mestre de cases, qui 
està en lo dit carrer, sia ciutadà de Barcelona, ço és, que tinga sa pròpia habitació en la dita ciutat en la 
qual estiga e habit continuament ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. E 
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dix que certa cosa és que lo dit Salvador Ros ha estat ben per tres anys ab n’Anthoni Feener, mestre de 
cases que està en lo dit carrer, lo qual li ha ensenyat l’offici e ha entorn tres mesos que  lo dit Salvador 
Ros ha comprat un alberch fort polit en lo carrer d’en Arrover, en lo qual 201estarà ara presentament, 
après que haurà fetes noces, car ja ha affermada muller la filla del dit Anthoni Feener, per202 que·s té per 
dit que pot ésser haut per ciutadà de Barcelona.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia lo dit Salvador hom de remença. E dix que ha hoyt dir203 
que lo dit Salvador és de remença 204 d’en Vilanova, senyor de la casa de Pineda. 
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Salvador sia estat request despuys que és en Barchinona 
per lo dit Vilanova, et dix que no, però ha hoyt dir  que lo dit Salvador qualque VIII jorns ha, era anat a 
Pineda per unas noces, e lo dit Vilanova voli·el fer arrestar  si l’hagués pogut  haver. Mas lo dit Salvador 
se desà.  
Domingo Benditxo, mestre de cordes d’estruments, que està en lo dit carrer, testimoni jurat e 
interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat et cetera. E dix que lo dit Salvador 
Ros ha engir III  meses que ha comprat I alberch al carrer de’n Arrover. E, axí mateix, ha afermada muller 
ab la qual tantost com haia fetes noces estarà e habitarà en lo dit alberch.  E noresmenys  que lo dit 
Salvador hic ha ja estat ben  III205 anys e ha 206 après l’offici ab n’Anthoni Feener, mestre de cases,lo qual 
li ha dada sa filla per muller. 
Interrogat si sap o ha hoyt dir que sia hom de remença e dic que ha hoyt dir a son sogre, del dit 
Salvador, que lo dit Salvador és hom de remença però no sab que sia estat request.  
Nicholau Duran, blanquer, ciutadà de Barchinona qui està en lo207cap del dit carrer. Testimoni 
jurat e interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si sap o 
ha hoyt dir que lo dit Salvador Ros sia ciutadà de Barchinona et cetera. E dix que bé ha  III anys e mig que 
lo dit Salvador és en Barchinona e ych ha après l’offici. E ha engir III meses queych ha comprat I alberch 
fort polit en lo qual estarà e habitarà si havia fetes noces de la muller que ha afermada. 
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Salvador sia hom de remença e dix que hoyt ho a dir. 
Interrogat si sap que sia estat request per son senyor e dix que no·s sab.  
Anthoni Ferrer, mestre de cordes d’estruments208 qui està en lo dit carrer, testimoni jurat e 
interrogat dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, si sab que lo dit 
Salvador Ros sia ciutadà de Barchinona et cetera. E dix que lo dit Salvador hic ha estat ben III anys ab 
n’Anthoni Feener, mestre de cases, qui li ha ensenyat l’offici e li ha dada sa filla per muller. E encara, que 
lo dit Salvador ha comprat I alberch fort polit en lo qual estarà si havia fetes noces. 
Interrogat si sab que sia hom de remença e dix que hoyt ho ha dir. 
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Interrogat si sab que sia estat 209 request per son senyor despuys que és en Barchinona e dix que 
nos sab.  
Francesc Frener, sabater que està al plà d’en Llull, testimoni jurat et interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament si sab o ha hoyt dir que lo dit Salvador sia 
ciutadà de Barchelona et cetera. E dix axí e en aquella forma que 210lo prop dit testimoni ha dit e deposat.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que sia hom de reemença e dix que hoyt ho ha dir. 
Interrogat si sab que sia estat request e dix que nos sab.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,3.  
 
CITIZENSHIP REPORT OF JOAN SUNYER,  NATIVE FROM CALONGE, INHABITANT OF 
BARCELONA 
7 December 1417  
Dimarts, a VII de desembre de l’any  M CCCC XVII a instància d’en Johan Sunyer, sabater211 nadiu de la vila 
de Colonge e ara habitant en Barchinona, fou reebuda la informació següent:  
Johan Figuera, assahonador ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si ha notícia d’en Johan Sunyer, 
sabater, nadiu de la vila de Colonge del bisbat de Gerona. E dix, ell testimoni, que ha notícia del dit Johan 
de més de IIII anys ençà, que lo dit Johan entrà212en Barchinona per cor e intenció, segons que ladonchs 
dix lo dit Johan a ell testimoni, de apendre l’offici de la sabateria e ell testimoni lo endreçà e·l més ab I 
francès sabater appellat Guillelmi213 a II anys los quals lo dit Johan ha complits ab lo dit Guillemi bé e 
complidament. E après  ha estat I any ab en Mas Demunt, sabater de la dita ciutat. E après ab molts altres 
sabaters, per entrar millor en l’offici.  
Interrogat si sap o ha hoyt dir que lo dit Johan tinga habitació pròpia en la dita ciutat en la qual 
estiga e habit ab son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. E dix que lo dit Johan està 
e habita contínuament en casa de sa tia on menja e jau e està contínuament ab sa pròpia messió més ha 
de II anys continus e la dita tia l’eretà del dit alberch e de tot çò del seu214après son opte.  
Interrogat si sap o ha hoyt dir que lo dit Johan sia de remença. E dix que ha hoyt dir que la vila de 
Colonge és de mossèn Bernat de Cruylles e com lo dit Johan sia nadiu de la dita vila, t’és per dit, ell 
testimoni, que és hom de reemença.  
Interrogat si sap o ha hoyt dir que lo dit Johan Sunyer sia estat request per lo dit mossèn Bernat 
de Cruylles despuys que està e habita en Barchinona. E dix que no·s sab que sia estat request.  
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Guillem Coll, assahonador e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat si ha notícia del 
dit Johan Sunyer. E dix que bé ha III anys que ell testimoni ha notícia del dit Johan, el veu estar e habitar 
en Barchinona en casa de ça tia, qui està e habita en lo carrer d’en Jaume Aderró.  
Interrogat si sap o ha hoyt dir que lo dit Johan tinga habitació pròpia en la qual estiga e habit 
contínuament ab son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar dins la dita ciutat. E dix 
que lo dit Johan està e habita contínuament en casa de ça tia215, on paga son menjar e son boure e tot ço 
que ha necessari d’açò del seu propi e va al mur e al vall e contribueix en les imposicions e en altres càrrecs 
de la216ciutat, axí com I altre ciutadà.  
Interrogat si sap que lo dit Johan sia hom de remença. E dix que hoyt ho ha dir.  
Interrogat si sap que sia estat request despuys que és en Barchinona. E dix que ell testimoni sab 
bé de cert que no és estat request.  
Barthomeu Castell, assahonador, testimoni jurat e interrogat etc. E dix que bé ha IIII anys que ell 
testimoni ha notícia del dit Johan, el veu estar e habitar en Barchinona.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan tinga habitació pròpia en la qual estiga e habit 
contínuament etc. E dix que veu ell testimoni que lo dit Johan està e habita en casa de sa tia e aquí menia 
e beu e jau e despèn d’açò del seu propi e va a obra de mur e de valls e contribueix en los càrrecs de la 
ciutat, axí com I altre ciutadà.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan sia hom de reemença. E dix que ha hoyt ho ha dir 
mas que no·u sab de cert.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan Sunyer despuys que està en Barchinona sia estat 
request per nagú e dix que nos sab ne ho ha hoyt dir.  
Ramon Carbonell, laurador, testimoni jurat e interrogat dir veritat etc. E dix: ‘Sènyer, per lo 
sagrament que fet he, més ha de XVIII anys que jo conech lo dit Johan e en dos nos som batejats en unas 
fonts.’ 
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan estiga e habit en Barchinona. E dix que bé ha IIII 
anys que lo dit Johan està en habita en Barchinona.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan tinga sa habitació en la dita ciutat etc. E dix que lo 
dit Johan està e habita ab ça tia e menja e beu e jau aquí. E segons que ell testimoni ha hoyt dir al dit 
Johan e a la dita217 tia sua que lo dit Johan menja e beu e fa sa messió d’açò del seu propi e contribueix 
en les imposicions e en obres de de (sic) murs e de valls e en altres càrrechs218 de la ciutat, segons de altre 
ver ciutadà se pertany.  
Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan sia hom de reemença. E dix que hoyt ha dit que és 
hom de reemença e açò de mossèn Bernat de Cruylles, senyor de Colonge.  
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Interrogat si sab o ha hoyt dir que lo dit Johan despuys que està en Barchinona sia estat request 
per nagú. E dix que nos sab ne ho ha hoyt dir.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,3. 
 
CITIZENSHIP RECORD OF JOAN SUNYER, SHOEMAKER FROM CALONGE 
20 December 1417  
Die lune, XX mensis decembris anno predicto.  
Honorabiles consiliarii civitatis Barchinone, recepta prius informatione a fidedignis quod Johannes 
Sunyerii219, sabaterius oriundus ville de Colonge diocesis Gerundensis, est civis et habitator Barchinone, 
concesserunt ei cartam ciutadenagii in forma solita prout aliis civibus et habitatoribus dicte civitatis est 
concedi assueta; quapropter dictus Johannes Sunyerii convenit et promisit predictis honorabilibus 
consiliariis quod causa quo ipse deserat habitationem dicte civitatis restituet eis predictam cartam 
ciutadenagii vel exsolvet pro pena et nomine pena centum libras Barchinonenses adquirenda videlicet 
medietas operi muri dicte civitatis et altera medietas vicario Barchinone. Et pro inde obligavit etc. Juravit 
etc. Et pro maiori securitate promissorum dedit in fideiussorem Ffranciscum Mates, assahonatorem civem 
Barchinone. Qui, cum eo et sine eo, ad predictam omnia et singula firmiter teneatur. Qui fideiussor 
acceptans in se, gratis hanc fideiussionem convenit, promisit cum dicto principali220suo  ad predictam 
omnia et singula firmiter teneri. Et pro inde obligavit etc. Juravit etc. Renunciavit etc.  
Testes Anthonius Laurencii et Bartholomeus Vitalis, notarii cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,4, Registre, f. 94r.  
 
RAMON DE PEGUERA AND HIS WIFE ISABEL, LORDS OF MATARÓ, CLAIMED THAT 
THEIR SERF JOAN TORNER CANNOT BE TAKEN AS A CITIZEN OF BARCELONA.  
18 February 1404 
 
Molt honorables senyors, vostra letra havem reebuda e aquella be entesa. Vos responem que·l dit Johan 
Torner, del qual en la tenor de la vostra letra és feta menció no és ciutadà de Barchinona ne·u pot ésser  
atteses les constitucions de Cathalunya si donchs no fa çò que les constitucions disponen car és hom propi, 
soliu e affogat e de reemença del senyor del castell de Mataró per que ell no·s pot ne·s deu alegrar de 
privilegis ne libertades atorgades a ciutadans de Barchinona, car no sés remut ne ha fet çò que les 
                                                          





constitucions volen e ordonen per que no deu ésser deffers per ciutadà, maiorment com no ha stat per 
un any e un die dins la ciutat segons les locals de la dita ciutat han ordonat, les quals vosaltres honorables 
senyors devets preserver, menys ferma de dret feta per lo dit Johan en poder del vaguer de Barchinona 
deu profitar o ésser reebuda per lo dit vaguer de la dita ciutat per via de justícia. Parlant ab deguda 
reverència vostra e de cascun de vosaltres car tals actes són inhibits per les dites constitucions; a la qual 
encontinent que lens hac notificada li responem certifficant lo com lo dit Johan era hom propi, soliu e 
affocat e de remença segons dessus dit és, del senyor del dit castell. E si les vostras honorables prudències 
volen veure o ésser pus certes d’açò com lo dit Johan Toner és hom propi, soliu e affogat e de reemença 
del senyor del dit Castell , som nos appellats de fer-ne prompta fe a les vostras honorables prudències per 
reverència de vosaltres per que·us pregam aytant affectuosament com podem que nons vullats perturbar 
en los drets pertanyents a nos per les leys de la terra en los homens nostros propris, solius e affocats e de 
reempçò, axí com a senyors del dit castell. E si negunes coses podem fer per vosaltres, molt honorables 
senyors, offerim-nos appellats ab fiança de complir. Scrita en Materó, a XVIII dies de febrer de l’any de la 
Nativitat de Nostre Senyor M CCCC quatre.  
Ramonet de Paguera e Isabel,muller sua, appellats a tota vostra honor.  
SOURCE: AHCB, 1 B-X,2 (Lletres Comunes Originals), letter 90.  
 
9 
THE SARROVIRA, CITIZENS OF BARCELONA 
  
CITIZENSHIP RECORD OF GUILLEM PERE SARROVIRA, FRANCESC SARROVIRA AND 
RAMON ROSES 
11 October 1413 
Dicta die mercurii, XI octobris anno predicto a Nativitate Domini Millessimo CCCC XIII 
Nos, Raymundus Roses, Guillelmus Petrus Ça Rovira et Ffranciscum Ça Rovira,221 eius filius, mercatores 
Barchinone quibus per honorabiles consiliarios dicte civitatis fuit concessa carta ciutadenagii prout aliis 
civibus dicte civitatis, convenimus et222 promittimus vobis honorabilis consiliariis dicte civitatis quod causa 
quo nos deseramus vel aliquis nostrum deserat habitacionem dicte civitatis, eo causa restituimus cartam 
ciutadenagii vel exsolvemus pro pena vel nomine pene centum librarum Barchinone, dividendam causa 
quo comittatur medietas223 honorabili vicario Barchinone et altera medietas operi muri dicte civitatis. Et 
pro hiis obligavimus. Renuntiavimus etc. Et ad maiorem securitatem promissorum damus in fideiussorem 
Ffranciscum Salavert, capsorem minutorum dicte civitatis qui nobiscum et sine nobis teneatur etc.  
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Ad hec, ego, dictus Ffranciscus Salavert,224, fideiussor supra datus susciptens in me sponte hanc 
fideiussionem. Convenio et promitto vobis dictis honorabilibus consiliariis quod cum dictis principalibus 
meis etc. Obligavit etc. Et Juravit. Renunciavit etc.  
Testes Petrus Suau, sabaterius et Narcissus Reyoni, notarius, cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,4, Registre, f. 7v. 
 
PERE LLOBERA RENTS SHOPS TO GUILLEM PERE SARROVIRA 
21 August 1416  
Die veneris, XXI die mensis augusti anno a Nativitate Domini M CCCC XVI. 
Guillelmus Petri Ça Ruvira,225 mercator civis Barchinone ex una parte et Petrus Lobera, mercator habitator 
Barchinone ex altera parte,226confitemur et recognoscimus227altera pars nostrum alteri adinvicem quod 
de et super logerio per me dictum Guillelmum Petri Ça Ruvira facto vobis dicto Petro Lobera de botigiis 
infrascriptis fuit (sic) fuerunt inter nos dictas partes facta et inhita ac in romancio ordinata capitula 
infrascripta quorum tenor sic se habet los capítols següents etc. Inserantur etc. Et ideo nos, dicte partes, 
laudantes et approbantes huismodi capitula et omnia et singula in eis contenta promittimus altera pars 
nostrum alteri quod predicta capitula et omnia et singula in eis contenta tenebimus, complebimus et 
observabimus sub pena decem librarum Barchinone medietas curie etc. Quod tociens etc. Qua soluta etc. 
Nichilominus etc. Missiones etc. Credatur etc. Obligavit pars parti adinvicem bona etc. Renuntiavit etc, et 
legi etc. Et ego, dictus Petrus Lobera,228benefficio minoris etatis, minor XXVI annis maior vero XXII annis 
et omni alii juri etc. Juravit etc. Hec igitur etc. Fiant tot quot etc.  
Testes: Bernardus Montserrat et Johannes Huruga, sabaterii, cives Barchinone.  
SOURCE: AHPB, Bernat Pí, 113/1, f. 13v. 
 
CITIZENSHIP REPORT OF PERE LLOBERA, MERCHANT 
28 October 1416 
Dimecres, a XXVIII d’octubre de l’any M CCCC XVI a instància d’en Pere Llobera, mercader, nadiu del loch 
de Solivella, situat prop la vila de Montblanch, fou reebuda la informació següent: 
L’Onrat en Guillem Pere Ça Rovira, mercader e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat 
dir veritat la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha 
hoyt dir que en Pere Llobera, nadiu del loch de Solivella, situat prop la vila de Muntblanch, sia ciutadà de 
Barchinona, çò és, que229 tinga sa pròpia habitació en la ciutat de Barchinona en la qual estiga e habit 
continuament ab tot son domicili segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar.230E dix: ‘Sènyer, certa 
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cosa e notoria és que231 attenent que jo lonch temps ha son detengut de malaltia per la qual no pux 
treballar ne fer feynes, he logades en dues les botigues del meu alberch al dit Pere Llobera ab bona carta 
per preu de XXV lliures l’any e aquí lo dit Pere està e habita continuament e fa ses bones feynes de 
mercaderia, e menja e beu e despén d’açò del seu propi e no d’altra e paga en imposicions e altres 
càrrechs de la ciutat e vén gran colp de lanes e de carns salades e d’altres moltes mercaderies.  
Lo discret en Bernat Pí, notari e ciutadà de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat etc. 
E dix que la carta del loguer qui·s feu de dues botigues que en Guillem Pere Ça Rovira ha logades al dit 
Pere Llobera232fou fermada en poder d’ell testimoni qui aquella ha reebuda e sab ell testimoni que lo dit 
Pere Llobera està e habita continuament en les dites botigues e fa aquí ses feynes e paga son menjar e 
son boure e viu d’açò del seu propi e no d’altre.  
Berenguer Oller, mercader e draper de la ciutat de Tortosa, testimoni jurat e interrogat dir veritat 
la qual sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que 
en Pere Llobera, mercader nadiu del loch de Solivella, sia ciutadà de Barchinona, çò és, que hic tinga sa 
pròpia habitació en la233qual estiga e habit continuament segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. 
E dix que notoria cosa és que lo dit Pere Llobera ha logades dues botigues dins l’alberch d’en Guillem Pere 
Ça Rovira, mercader, per preu de XXV lliures l’any e aquí lo dit Pere té sos draps234e fa ses bones feynes e 
paga en imposicions e al altres càrrechs d’aquesta ciutat.  
Anthoni Puig, parayre235habitador del loch de Seret, testimoni jurat e interrogat dir veritat la qual 
sapia sobre les coses de que serà interrogat. E, primerament, fou demanat si sab o ha hoyt dir que en Pere 
Llobera, mercader, sia ciutadà de Barchinona, çò és, que hic tinga sa pròpia habitació en la qual estiga e 
habit continuament ab tot son domicili, segons de ver ciutadà se pertany estar e habitar. E dix que certa 
cosa és que lo dit Pere Llobera té logades les dues botigues grans que son dins casa d’en Guillem Pere Ça 
Rovira, mercader d’aquesta ciutat, dins les quals té e ven236 moltes robes e mercaderies e menja e beu e 
està e habita continuament faent ses bones feynes e paga en imposicions e altres càrrechs de la ciutat, 
segons que ·I· altra ver ciutadà acustuma a pagar.  
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MARRIAGE AGREEMENT BETWEEN PERE LLOBERA, MERCHANT FROM SOLIVELLA 
AND CATERINA DEMAS, GRAND-DAUGHTER OF GUILLEM PERE SARROVIRA 
18 November 1416 
Die mercuri, XVIII die mensis novembris anno a Nativitate Domini M CCCC XVI 
 
[Die jovis, XXIIIX die mensis ffebroarii, ano a Nativitate Domini M CCCC XVIIII fuit cancellatum sequens 
donationis instrumentum de precium voluntate ex [---] qui fuit firmata dicta die apocha de infrascriptis de 
presentibus testibus ipse cancellacioni Petro Serra , patrono navis, cive, Berengario Artigues, patrono 
barque de villa de Blanis et Ffrancisco de Villanova, scriptore, habitator Barchinone.]237 
 
In Dei Nomine. Ego, Petrus Lobera,238 mercator loci de Çolivella, archiepiscopatus Terrachonense, 
contemplacione matrimoni quod vos, Petrus Lobera, mercator civis Barchinone, filius meus, de voluntate 
mea facitis et contrahitis cum Caterina, domicella, filia Bartholomei de Manso, quondam, mercatoris civis, 
et domine Narcisie, viventis, quod fuit uxor eiusdem, et ut habeatis bona super quibus dotem per dictam 
Caterinam vobis constituendam eidem Caterina assecurare valeatis; idcirco, hiis de causis inducti et etiam 
propter filialem amorem quem erga vos gero, gratis etc donatione pura etc dono de bonis meis et dicte 
domine matris vestre uxorisque mee vobis dicto Petro Lobera, filio meo presenti, tamque bene merito et 
vestris et quibus velitis perpetuo, quingentas libras monete Barchinone de terno. Hanc autem etc. Sicut 
etc. Promittens239 vobis quod predictas quingentas libras dabo et solvam vobis vel vestris aut cui sive 
quibus volueritis loco vestri incontinenti, scilicet cum et ubique a vobis vel vestris inde fuero requisitus. 
Sine etc. Dampna etc. Credatur etc. Promittens predictam donationem habere ratam etc et non revocare 
ratione ingratitudinis etc nec alia. Obligo bona etc. Renuntio etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Ad hec ego, dictus Petrus de Lobera, donatarius, accepto predictam donationem etc.  
Testes: venerabilis Macianus Massaguerii, civis Barchinone, Bertrandus de Villafrancha, 
domicellus, Raymundus Berengarii de Lorach, domicellus, Bernardus Ça Ruvira, civis Barchinone et 
Ombertus de Villafrancha, domicellus.  
Petrus de Lobera junior predictus,240 de consensu dicti domini patris meis, confiteor et 
recognosco vobis, dicte Caterine, quam Deo etc, quod habui et recepi a vobis sive pro vobis in dotem 
vestram etc per manus dicte domine Narcisie, matris vestre et domine Ffrancisce, avie vestre uxorisque 
venerabili Guillelmi Petri Ça Rovira, mercatoris civis Barchinone, avi vestri paterni, trecentas quinquaginta 
libras monete Barchinone de terno, videlicet: per manus dicte domine Narcisie, matris vestre, de bonis 
suis propris241 ducentas quinquaginta libras242pro tota parte hereditate legitima paterna et materna et 
supplemento eiusdem et per manus dicte domine Ffrancisce, avie vestre, residuas centum libras.243Et ideo 
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renuntio etc. Facio vobis augmentum sive donationem propter nupcias de bonis meis de centum 
septuaginta quinque libris dicte monete. Et sic, sunt in summa omnes dicti denarii inter dotem et 
augmentum quingentas viginti quinque libras, quas assigno vobis et vestris de et super omnibus bonis 
meis, mobilia et immobilia etc. Ipsaque promitto restituere incontinenti cum restitutioni dotis locus assit. 
Sine etc. Dampna etc. Credatur. Et habeatis etc. Ex predictis vero  DXXV libris dotis et augmentum habeatis 
vos ad vestras voluntates si infantes seu liberi de legitimo et carnali matrimonio procreati vobis vivi 
superstites fuerint die obitus vestri omnes predictas244 trecentas quinquaginta libras vestras dotales, 
verum si forsan dicta die dicti obitus vestri tales infantes seu liberi vobis vivi superstites deffuerint quod 
absit, hoc casu habeatis ad vestras voluntates medietatem tam dictarum trecentarum quinquaginta 
librarum vestrarum dotalium et residua altera medietas revertatur in dicto casu dicte domine Narcisie 
matri vestre, si tunc vixerit sim autem heredibus suis etc. Residue vero centum septuaginta quinque libre 
dicti augmenti revertantur incontinenti post obitum vestrum infantibus qui de me in vobis fuerint 
procreatis in causa existencie eorumdem, sim autem michi si tunc vixero sim autem heredibus meis etc. 
Obligo bona etc. Renuntio benefficio minoris etatis etc, minor XXV annis major vero XXII anis et omni alii 
juri etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Ad hec, ego, dicta Caterina,245laudans predicta, promitto non contravenire ratione minores etatis 
etc, minor XXV annis major vero XIII annis. Renuntio etc. Juro etc.  
Ad hec ego, dictus Petrus Lobera,246 pater dicti Petri Lobera, consentio predictis etc.  
Testes predicti. 
Testes firmati dicte Caterine:  discretus Steffanus Cendra, presbiter benefficiatus in ecclesia Beate 
Marie de Pinu Barchinone, Bernardus Perpiniani et Johannes Possa, mercatores, cives Barchinone.  
 
[Die jovis, XXII die mensis septembris anno a Nativitate Domini M CCCC XVIII fuit cancellatum sequens 
instrumentum de voluntate infrascripti Petri Lobera, presentibus testibus Leonardo Gombaldi, mercatore 
et Johanne Huruga, sabaterio, civibus Barchinone]247 
 
Narcisia,248predicta mater dicte Caterine, firmati instrumentum debitorium vobis dicto Petro 
Lobera juniori, de249 ducentis quinquaginta libris ex dictis trecentis quinquaginta libris dotalibus dicte 
Caterine. Et ideo renuntio etc. Promitto solvere ipsas vobis quindecim diebus precedentibus die 
celebracionis dicti matrimoni, fiende in facie ecclesie. Sine etc. Dampna etc. Credatur etc. Obligo bona 
etc. Juro etc. Fide dictus Guillelmus Petri Ça Ruvira,250pater meus et dicta domina Ffrancischa,251mater 
mea et uterque eorum insolum qui etc. Obligo uterque insolum bona etc. Renuntio etc et252legi etc  
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Et ego dicta Ffrancischa quo ad obligationem dicti viri mei doti me et sponsalicio meo et juri 
ypothecarum etc et ambo in simul omni alii juri etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Testes predicti primi. 
Testes firmati: dicte domine Narcisie dicti Steffanus Cendra, Bernardus Perpiniani et Johanes 
Possa.  
Guillelmus Petri Ça Ruvira predictus, 253in solutum et satisfactionem dictarum centum librarum 
que vobis dicto Petro Lobera restant ad solvendum ex dictis trecentis254 quinquaginta libris dotalibus dicte 
Caterine quasque vos confessus fuistis ab ipsa habuisse et recepisse de bonis et per manus dicte domine 
Ffrancisce, uxoris me. Gratis etc. Per me et meos a quinta die mensis augusti proxime venturi ad quatuor 
annis tunc primo venturos vendo vobis, dicto Petro Lobera juniori et vestris et quibus velitis per dictos 
quatuor annos, totas illas duas botigias cum tabularis sive taulers et cum omnibus fornimentis earum et 
cum introhitibus et exitibus iuribus et pertinenciis earum que sunt de pertinenciis hospicii mei quod ego 
habeo et possideo in dicta civitate Barchinone et in quodam vico transverso qui est in vico vocato de la 
Sabateria, coram cimitterio ecclesie beate Marie de Mari sive vendo vobis et vestris et quibus vellitis per 
dictum tempus usumfructum usum et habitacionem dictarum botigiarum. Hanc autem etc. Sicut etc. 
Extrahens etc. Tradens possessiones vel vos etc. Ego enim instrumentum etc. Cedens jura etc. Quibus etc. 
Constituens etc. Pactum est per totum dictum tempus dicte centum libras. Et ideo renuntio etc. Dando 
etc. Promittens vobis non exhigere vos per totum dictum tempus ratione propri usus nec ratione 
venditionis etc. Nec alia. Immo promitto facere honore etc teneri de evictione etc. Obligo bona etc. 
Renuntio etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Ad hec ego, dictus Petris Lobera,255laudans predicta, promitto restituere in fine dicti temporis 
predicta non deteriorata in aliqua culpa mei. Obligo bona etc. Fiant duo etc.  
Testes predicti primi.  
Guillelmus Petri Ça Ruvira predictus, 256 feci apocham de dictis C libris hoc modo quod ipsas penes 
vos retinuistis in solvendo dictarum C libras etc.  
Testes predicti. 
Petrus Lobera predictus junior, feci apocham de receptis dictis centum libris in modum proxime 
dictum.  
Testes proxime dicti.  
 
[Fuit firmata apocha et instrumentum dotale per dictum Petrum Lobera, III die marcii anno a Nativitate 
Domini M CCCC XVIII]257 
Ffrancischa predicta, uxor dicti Guillelmi Petri Ça Ruvira, de consensu dicti viri mei 
contemplatione dicti matrimoni. Gratis etc, dono vobis dicte Caterine, nepti me sive néta, post tamen 
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obitum meum et non ante, de bonis meis centum cinquaginta libras barchinoneses. Hanc autem etc. Sicut 
etc. Sub tali tamen vinculo et conditione quod si decesseritis quandocumque sine liberis de legitimo et 
carnali matrimonio procreatis, hoc casu,258possitis testari et alias vestras facere voluntates de medietate 
dictarum centum259 quinquaginta librarum tamen et residua altera medietas revertantur incontinenti post 
obitum vestrum heredibus meis vel illis cui ego voluero etc. Promittens vobis quod heredes mei 
incontinenti cum a vobis vel vestris inde fuerint requisiti incontinenti post obitum meum dabunt et solvent 
vos dictas centum quinquaginta libras. Sine etc. Dampna etc. Credatur etc.260Promittens predicta habere 
rata etc. Et non revocare etc. Obligo bona etc. Renuntio etc. Juro etc. Ffide dictus Guillelmus Petri Ça 
Ruvira,261 maritus meus qui etc. Obligat bona etc. Renuntiat etc. Jurat etc. Hec igitur etc.  
Ad hec ego, Caterina, acceptans predictam donationem etc.  
Testes proxime dicti.  
Caterina predicta, 262 promitto vobis dicto Petro Lobera, futuro viro meo quod incontinenti habitis 
et receptis per me dictis centum quinquaginta libris per dictam dominam Ffrancischam aviam meam michi 
post eius obitum donatis, ego tradam et constituam ipsas vobis in dotem meam. Obligo bona etc. 
Renuntio benefficio minoris etatis etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Ad hec ego, dictus Petrus Lobera263junior, promitto vobis dicte Caterine, future uxori mee quod 
incontinenti traditis per vos michi dictis centum quinquaginta libris, ego faciam et firmabo vobis 
dotalicium instrumentum et faciam264vos augmentum sive donationem propter nuptias de bonis meis de 
septuaginta libris prout est assuetum. Obligo bona etc. Renuntio benefficio minoris etatis. Juro etc. Hec 
igitur etc. Fiant duo etc.  
Testres predicti primi. 
Testes firmati dicte Caterine: Steffanus Cendra, Bernardus Perpiniani et Johannes Possa, predicti.  
Petrus Lobera265junior predictus, confiteor et recognosco vobis, dictis parentibus meis, quod 
super tota parte hereditate legitima mea, paterna et materna et supplemento eiusdem et alio quolibet 
jure michi pertinenti in bonis vestris, fuit per vos michi integriter et plenarie satisfactum hoc modo  
videlicet quod insolutum et satisfactionem predictorus vos, dictus pater meus, dedistis michi de bonis 
vestris et dicte domine matris mee predictas quingentas libras ut in donationis intrumento predicto 
continentur. Et ideo renuntio etc. Gratis etc, per me et meos dono, absolvo, diffinio et remitto vobis totam 
partem266hereditatem legittimam paternam et maternam et supplementum eiusdem et aliud quodlibet 
ius michi competens in hereditatibus et bonis vestris quibuscumque rationibus sive causis, vinculis tamen 
institutionibus, substitutionibus, fideicomissis, legatis et donacionibus per vos michi factis et fiendis in 
vestris ultimis voluntatibus aut alia et successionibus ab intestatis michi expresse retentis penitus et 
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reservatis. Hanc autem etc. Sicut etc. Extrahens etc. Credens jura etc. Quibus etc. Constituens etc. 
Promittens predicta habere rata etc et non revocare etc. Renuntio etc. Et benefficio minoris etatis etc et 
omni alii juri etc. Juro etc. Hec igitur etc.  
Testes predicti primi.  
Petrus Lobera267 junior predictus et Caterina,268 predicta. Gratis etc, uterque insolum 
promittimus vobis dicte domine Narcisie, matri mei, dicte Caterine, et vestris scilicet me, dictum Petrum 
facturum etc, quod infra quindecim dies post celebracionem dicti nostri matrimoni fiende in facie ecclesie, 
si inde a vobis vel vestris fuerimus requisitis, ego, dicta Caterina, cum consensu dicti Petri Lobera, faciam 
et firmabo vobis et vestris instrumentum donationis, absolutionis, diffinicionis et remissionis ac finis de 
tota parte hereditate legitima paterna et materna et supplemento eiusdem et alio quolibet iure michi 
dicte Caterine pertinenti in hereditatibus et bonis vestris et dicti quondam domini patris mei269 
quibuscumque rationibus sive causis prout melius fieri poterit et dictari ad270vestrum vestrorumque 
salvamentum et bonum etiam intellectum271, vinculis tamen institucionibus, substitucionibus et 
fideicomissis legatis et donacionibus per vos michi dicte Caterina factis et fiendis in vestris ultimis 
voluntatibus aut alia michi dicte Caterine retentis etc. Et hec promittimus vobis facere etc, qua soluta etc. 
Nichilominus etc. Missiones etc. Credatur etc. Obligo uterque nostrum insolum bona etc. Renuntio etc, et 
legi etc et benefficio272minoris etatis etc. Juro hec. Igitur etc.  
Testes predicti primi. 
Testes firmati dicte Caterine: Steffanus Cendra, Bernardus Perpiniani et Johannes Possa, predicti.  
Petrus Lobera senior et Petrus Lobera eius filius ex una parte,273 et nos Guillelmus Petri Ça Ruvira, 
Ffrancischa, eius uxor, Narcisia, eorum filia et Caterina, eius filia, predicti, ex parte altera.274 Gratis etc, 
promittimus alter pars nostrum alteri adinvicem scilicet nos dictos Petrum Lobera seniorem, Guillelmum 
Petri Ça Ruvira, Ffrancischam et Narcisia facituros etc, quod hinc ad et per totum presentem mesem 
novembris dicti Petrus Lobera et Caterina facient et contrahent et nos dicti Petrus et Caterina faciemus et 
contrahemus matrimonium et sponsalia per verba de presenti abta etc. Ipsumque matrimonium 
celebrabunt et celebrabimus in facie ecclesie hinc ad et per totum mesem augusti proxime venturum. Et 
interim etc. Pena est ducentem libras Barchinone, medietas curie etc quod tociens etc, qua soluta etc. 
Nichilominus etc. Missiones etc. Credatur etc. Obligat pars parti adinvicem et quolibet nostrum insolum 
bona etc. Renuntiamus etc et legi etc et nos, dicti Petrus junior et Caterina, benefficio minoris etatis etc 
et ego, dicta Ffrancsicha doti me et sponsalicio meo et iure ypothecariarum etc et et (sic), ego dictam 
Ffranchisca et ego, dicta Narcisia, benefficio velleyani etc, et omnes insimul omni alii juri etc. Juramus etc. 
Hec igitur etc. Fiant duo etc.  
Testes predicti primi. 
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Testes firmati: Narcisie et Caterine, Steffanus Cendra, Bernardus Perpiniani et Johannes Possa, 
predicti.  
SOURCE: AHPB, Bernat Pí, 113/11, f. 86v-89r.  
 
CITIZENSHIP RECORD OF PERE LLOBERA, MERCHANT 
18 December 1416 
Die veneris, XVIII mensis decembris anno predicto.  
Honorabiles consiliarii civitatis Barchinone, informati primitus per informationem inde recepta a 
fidedignis personis quod Petrus de Lobera,275 mercator, est civis et habitator dicte civitatis, concesserunt 
ei cartam ciutadenagii in forma solita prout aliis civibus et habitatoribus dicte civitatis est concedi assueta, 
quapropter dictus Petrus de Lobera convenit et promisit predictis honorabilibus consiliariis quod causa 
quo ipse deserat habitacionem dicte civitatis restituet et tradet eis predictam cartam ciutadenagii vel 
exsolvet pro pena et nomine pene causa quo comitatur centum libras Barchinonenses adquirenda 
videlicet medietas operi muri dicte civitatis et altera medietas vicario Barchinone. Et pro inde obligavit 
etc. Juravit etc. Et pro maiore securitate promissorum dedit in fideiussorem venerabili Guillelmi Petri Ça 
Rovira,276 mercatorem civem Barchinone, qui cum dicto principali suo et sine eo ad predictam omnia et 
singula firmiter teneatur. Qui fideiussor acceptans in se gratis hanc fideiussionem convenit et promisit 
predictis honorabilibus consiliariis277 cum dicto principali suo et sine eo ad predictam omnia et singula 
cum dicto principali suo et sine eo firmiter teneri. Et pro obligavit etc. Juravit etc. Renunciavit etc.  
Testes: Ffranciscus de Marimundo et Bernardus Isern, carnifices cives Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,4, Registre, f. 67v-68r 
       
FRANCESC SARROVIRA IN TROUBLES  
May 1418 
Die jovis, XII die mensis madii anno a Nativitate Domini M CCCC XVIII 
Violant,278uxor Ffrancisci Ça Rovira, mercatoris civis Barchinone, consti et ordi vos Steffanum Ollari, 
causidicum civem Barchinone, licet absentem etc, ad petendum, exhigendum et michi dari et solvi 
requirendum dotem meam et augmentum sive donationem propter nupciarum et alia jura quam quod et 
que ego habeo et habere debeo in et super bonis dicti mariti mei cum sit locus  restitutioni et solutioni 
eorumdem dotis et augmenti et iurum predictorum propter exequtionem quam nunc honorabilis 
gubernator Cathalonie conatur et nititur facere de bonis ipsius maritu mei, pretextu cuiusdam manulente 
sine fideiussionis per dictum maritum meum facte. Et eidem exequtione pro me et nomine meo vos 
opponendum, instandum et requirendum ipsam dotem et dictum augmentum mihi dari atque solvi cum 
sum prior tempore et potior in iure dicto Gubernatori seu Fisco Regio et quibusvis creditoribus eiusdem 
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mariti mei. Et instrumentum mei dotalicii instrumenti hostendendum et presentandum ac de ipso fidem 
faciendum et presentandum in iudicio et extra. Item ad omnes causas sive littes ffiat cursus littis large. 
Promittens habere ratum etc.  
Testes: Petrus Garcia, barquerius, Johannes Lor, curritor felpe et Petrus Tosquella, scriptor, cives 
Barchinone.  
SOURCE: AHPB, Bernat Nadal, 58/57, f. 19r.  
 
Die veneris, XX die mensis madii anno a Nativitate Domini M CCCC XVIII 
Ffranciscus Ça Rovira, 279mercator civis Barchinone, ex certa scientia consti et ordi vos Iacobum de Sancto 
Johanne, causidicum, Raymundum Ça Rovira, fratrem meum, Raffaelem Munerii, cognatum meum sive 
cunyat et Johannem Ça Rovira, filium meum, mercatores cives Barchinone, licet absentes tamque 
presentes et quemlibet vestrum insolum ita quod occupantis etc, procuratores meos certos et speciales 
videlicet ad agendum, ducendum , tractandum, procurandum, persequendum et finiendum pro me et 
nomine meo omnes et singulas causas sive littes et controversias tam civiles quod criminales, motas et 
movendas inter me, agentem vel deffendentem ex una parte et alias quascumque personas coniuctum 
vel diversum agentes vel deffendentes ex altera parte, quibuscumque rationibus, juribus et titulis sive 
causis, dando posse etc. Ffiat cursus littis large etc, cum posse substituendi etc.  
Testes: Ffranciscus Castellar, Bernardus Muntserrat, Galcerandus Sancii et Guillelmus Maçanet, 
scriptores, cives Barchinone.  




Die sabbati, XXI die mensis madii anno a Nativitate Domini M CCCC XVIII 
Violant,280 uxor Ffrancisci Ça Rovira, mercatoris civis Barchinone, ex certa scientia citra tamen 
revocationem quorumque procuratorum per me attenus constitutorum. Imo laudando etc. Consti et ordi 
vos venerabilem Raymundum Ça Rovira, mercatorem civem Barchinone, cognatum meum,281 et 
Raffaelem Munerii,282 fratrem germanum meum, mercatorem civem dicte civitatis et utrumque vestrum 
insolum  ita quod occupatis condicio etc ad petendum, exigendum michi dari et solvi requirendum dotem 
meam et augmentum sive donacionem propter nupciarum et alia jura quam, quod et que ego habeo et 
habere debeo in et super bonis dicti mariti mei tunc sit locus restitutioni et solucioni eiusdem dotis et 
augmenti et iurum predictorum propter exequtionem quam nunc honorabilis Gubernator Cathaloniae 
conatur et nititur facere de bonis ipsius mariti mei, pretextu cuisdam manulente sine fideiussionis per 
dictum maritum meum facte. Et eidem exequtioni per me et nomine meo vos opponendum, instandum 
et requirendum ipsam dotem et dictum augmentum michi dari atque solvi cum prior tempore et pocior 
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in iure dicto Gubernatori seu Fisco Regio et quibusvis creditoribus eiusdem mariti mei. Et instrumentum 
mei dotalicii instrumenti hostendendum et presentandum ac de ipso fidem faciendum in iudicio et extra. 
Item, ad omnes causas sive littes cum posse substituendi ad omnia promittens habere ratum etc.  
Testes: Ffranciscus Quilló, studens in artibus, Bernardus Camós, mercator et Petrus Tosquella, 
scriptor, cives Barchinone.  
SOURCE: AHPB, Bernat Nadal, 58/57, f. 22v-23r. 
 
 
CITIZENSHIP RECORD OF NARCISA, DAUGHTER OF GUILLEM PERE SARROVIRA AND 
HER SON, ESTEVE DEMAS. 
30 May 1419 
 
Domina Narcisa,283uxor venerabilis Bartholomei de Manso, quondam, mercatoris civis Barchinone et 
Stephanus de Manso, 284mercator, adultus filius dictorum coniugum, maior decem septem annorum,285 
non habens nec habere curatorem aliquem, quibus Narcisse et Stephano concessa fuit carta ciutadenagii 
in forma solita per honorabiles consiliarios dicte civitatis prout aliis civibus dicte civitatis est concedi 
assueta, convenerunt et promiserunt uterque ipsorum insolum dictis honorabilibus consiliariis quod casu 
quo ipsi ambo vel alteri ipsorum deserant seu deserat habitacionem dicte civitatis, restituent seu restituet 
dictam cartam vel exsolvent aut exsolvet pro pena et nomine pene centum libras barchinonenses 
adquirenda pro medietate honorabili vicario Barchinone et pro altera medietate operibus comunibus 
dicte civitatis. Obligat proinde uterque ipsorum insolum omnia eorum bona etc. Iurat etc. Renuntiat etc, 
specialiter dictus Stephanus beneficio minoris etatis etc.286Et pro maiori securitate,287 dederunt in 
fideiussorem venerabilem Ffranciscum Ça Rovira,288mercatorem civem dicte civitatis, presentem. Qui 
fideiussor acceptans in se sponte hanc fideiussionem, convenit et promisit dictis honorabilibus consiliariis 
cum dictis suus principalibus et sine eis teneri ad omnia supradicta. Obligavit etc. Renuntiavit etc. Juravit 
etc.  
Testes huius rei sunt Bartholomeus Vitalis, Johannes Osona et Anthonius Laurencii, notarii, cives 
Barchinone.  
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GUILLEM DE MONTCOFA’S DEALS IN BARCELONA 
 
NICOLAU SALA PROMISES THAT GUILLEM DE MONTCOFA, MERCHANT CITIZEN OF 
BARCELONA, WILL SOON TAKE THE CITIZENSHIP OATH 
8 March 1414 
[Fideiussor Johannes Gibert, mercator]289 
 
Nicolaus Sala,290ypothecarius civis Barchinone. Attendens quod per honorabiles consiliarios civitatis 
Barchinone concessa fuit carta ciutadenagii Guillermo de Montcoffa, mercatori civi Barchinone, nunc ab 
ipsa civitate absenti et hoc in forma solita prout aliis civibus dicte civitatis est concedi assueta, convenit 
et promisit per firmam et validam stipulationem dictis honorabilis consiliariis dicte civitatis quod in infra 
unum mensem postque dictus Guillermus de Montcoffa erit in dicta civitate Barchinone ipse Guillermus 
faciet seu prestabit dicte civitate Barchinone seu dictis honorabilibus consiliariis nomine eiusdem 
securitatem solita prestari dicte civitatis per cives eiusdem civitatis qui ipsas cartas ciutadenagii obtinent, 
sub pena centum librarum Barchinone, adquirenda videlicet medietas honorabili vicario Barchinone et 
alia medietas operi muri dicte civitatis. E pro hiis obligavit omnia bona sua et juravit. Et pro maiore 
securitatem dedit fideiussorem Johannem Gibert,291mercatorem civem Barchinone, qui promissis firmiter 
teneatur etc. Qui fideiussor acceptans dictam fidem. Convenit etc. Obligavit et iuravit.  
Testes Johannes Coll et Genesius Portella, scriptores Barchinone.  
[Die mercuri, octava mensis madii anno a Nativitate Domini M CCCC quintodecimo, fuit cancellatum 
dictam obligationis instrumentum firmatum per dictum Nicholaum Sala ex eo quia eadem die mercuri 
dictus Guillelmus Muntcofa prestitit civitati Barchinone dictam securitatem pro dicta carta ciutadenagii ut 
infra patet. Presentibus testibus Anthonius Rossello, commorante cum dicto Guillelmo Muntcofa et 
Anthonio Laurencii, notario, cive Barchinone.]292 
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NOTE ON THE MERCANTILE COMPANY SHARED BY NICOLAU SALAU, NICOLAU 
AULOMAR AND JOAN DE REUS 
1 April 1414 
Nicholaus Sala, 293 mercator civis Barchinone ex una parte, Nicholaus Aulomar,294 marinerius, civis dicte 
civitatis ex parte altera et Johannes de Reus,295 mercator civis iamdicte civitatis parte ex altera, confitemur 
et recognoscimus altera partes nostrum alteri ad invicem quod de et super societate per et inter nos 
inhita, facta et concordata super arte mercaderie fuerunt inter nos facta et inhita ac in romantio ordinata 
capitula infrascripta tenoris sequentis [En nom de Déu sia etc. Inserantur] Et ideo nos, dicte partes, 
laudantes et approbantes predicta capitula et omnia et singula in eis continenta, promittimus altera 
partes nostrum alteri ad invicem quod predicta capitula et omnia et singula  in eis contenta tenebus et 
observabus complebimus et attendemus prout melius et plenus superius continentur sub pena centum 
librarum Barchinone medietas curie etc. Quod tociens etc. Qua soluta etc. Nichilominus etc. Missiones 
etc. Obligamus altera pars nostrum alteri ad invicem omnia bona nostra mobilia et immobilia etc. 
Renuntiamus etc. Juramus etc. Hec igitur etc. Fiant cuilibet nostrum unum et tot quot etc.  
Testes : Bernardus Borrelli, fusterius civis Barchinone, Petrus Planes, scriptor ville Guissone, et 
Hugonus Marota, oriundus ville Cardona, habitatores Barchinone.  
SOURCE : AHPB, Bernat Pí, 113/7, f. 39r-39v. 
 
GUILLEM DE MONTCOFA INTERVENES IN SALA, REUS AND AULOMAR’S COMPANY 
1 April 1414 
[Die veneris, III die mensis julii anno a Nativitate Domini M CCCC XVI fuit cancellatum sequens 
instrumentum de voluntate Guillelmum Mancoffa, presentibus testibus Gaspare Desparets 
mercatore296cive, et Petro Planes, scriptore habitatore Barchinone]297 
 
Nicholaus Oulomar298 et Johannes de Reus,299 predicti,  ut administratores et rectores dicte societate, 
facimus vobis Guillelmo Mancoffa, mercatori civi Barchinone, instrumentum recognitiones de centum 
sexaginta quinque libris Barchinone qua a vobis habuimus et recepimus dicta XXI die mensis marcii anni 
Nativitate Domini M CCCC XIII ipsaque tunc misimus et possimus in comuni societatis predicte. Et ideo 
renuntiamus etc. Promittimus quod cum dictis CLXV libris vestris simul cum alia quantitate dicte societatis 
mercabimus et negociabimus prout in dictis capitulis continetur et respondebimus vobis de lucro iuxta 
serie et tenorem dictorum capitulorum et restituemus vobis vel vestris predictas CLXV libras cum lucro 
cum eis facto incontinenti cum a vobis inde fuerimus requisitis. Sine etc. Dampna etc. Credatur etc. 
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Obligamus uterque per parte sua tamen bona nostra et bona dicte societatis mobilia et immobilia etc. 
Juramus etc. Hec igitur etc.  
Testes predicti.   
SOURCE : AHPB, Bernat Pí, 113/7, f. 39v. 
 
GUILLEM DE MONTCOFA TAKES THE CITIZENSHIP OATH 
8 May 1415 
Die mercuri octava mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo CCCC quintodecimo.  
Guillelmus Montcofa,300mercator civis Barchinone. Attendens honorabiles consiliarios civitatis Barchinone 
sibi concessisse cartam ciutadenagii in forma solita prout aliis301 civibus dicte civitatis Barchinone et hoc 
iam die octava mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo CCCC quartodecima quaquidem carta 
fuit expedita et302tradita Nicholao Sala apothecario303, ipso absente; quare dictus Guillelmus Montcofa 
per firmam et validam304stipulationem convenit et promisit honorabilibus consiliariis nomine dicte 
civitatis quod casu quo ipse Guillelmus deserat habitacionem dicte civitatis restituet dictam cartam 
ciutadenagii dicte civitatis305 vel exsolvet pro pena et nomine pene centum libras barchinonenses 
adquirendas per medietate honorabili vicario Barchinone et pro altera medietate operibus murorum et 
vallorum dicte civitatis. Et pro hiis complendis etc. Obligavit omnia bona sua, mobilia et immobilia ubique 
habita et habenda. Et nichilominus juravit ad Sancta Dei quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta 
predicta omnia et singula attendere et complere, tenere et observare et in aliquo non contrafacere vel 
venire aliqua ratione jure seu causa. Renunciavit etc. Et pro maiore securitate dedit in fideiussorem dictum 
Nicholaum Sala,306apothecarium, civem dicte civitatis, presentem. Qui fideiussor acceptans in se sponte 
hanc fideiussionem, convenit et promisit dictis honorabilibus consiliariis, cum dicto suo principali et sine 
eo, teneri ad omnia supradicta. Et pro hiis etc. Obligavit etc. Juravit etc. Renunciavit etc.  
Testes huius rei sunt: Anthonius Rossello, commorans cum dicto Guillermo Montcofa et 
Anthonius Laurencii, notarius, civis Barchinone.  
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SALA, AULOMAR AND REUS’ COMPANY IS RENEWED WITH MONTCOFA AS AN 
ASSOCIATE 
2 July 1416 
Nicholaus Sala, Guillermus Mancoffa, mercatores, Nicholaus Oulomar, marinerius et Johannes de Reus, 
mercator, cives Barchinone,307 socii in arte mercaderie confiitemur et recognoscimus unusquisque 
nostrum,308 aliis seu alii nostrum 309adinvicem quod de et super societate inter nos fieri concordate super 
arte mercaderie fuerunt facta, concordata et inhita inter nos capitula infrascripta. En nom de Déu sia etc. 
Inserantur. Et ideo nos, dicte partes, laudantes et approbantes huiusmodi capitula et omnia et singula in 
eis contenta, promittimus ipsa capitula et omnia et singula in eis contenta tenere, complere et observare, 
sub pena centum librarum Barchinone, medietas curie etc. Quod tociens etc. Qua soluta etc. Nichilominus 
etc. Missiones etc. Credatur etc. Obligamus quilibet nostrum pro parte sua omnia bona nostra mobilia et 
immobilia etc. Renuntiamus etc. Juramus etc. Hec igitur etc. Fiant tot quot etc.  
Testes: venerabilis Michael Çanglada, in legibus licenciatus, Michael Franch, Gaspar Desparers, 
mercatores cives, et Petrus Planes, scriptor habitator Barchinone.  
SOURCE: AHPB, Bernat Pí, 113/10, f. 81v-82r. 
 
CITIZENSHIP RECORD OF GUILLEM MONTCOFA, TOGETHER WITH SOME OF HIS 
ASSOCIATES 
18 March 1419 
Die Sabbati, XVIII mensis marcii anno predicto.  
Honorabiles consiliarii civitatis Barchinone concesserunt cartam ciutadenagii in forma solita prout aliis 
civibus et habitatoribus Barchinone est concedi assueta Anthonio Alra, patrono barche, Guillermo 
Monchofa,310mercatori, Nicholao Sala, apothecario, Nicholao Aulomar, marinerio et Johanni de Reus, 
mercatori, civibus Barchinone, quapropter omnes supradicti convenerunt et promiserunt et quilibet 
eorum insolum convenit et promisit predictis honorabilibus consiliariis quod causa quo ipsi aut alter 
eorum deserant seu deserat habitacionem dicte civitatis restituent aut restituet predictam cartam 
ciutadenagii predictis honorabilibus consiliariis cartam ciutadenagii supradictam vel exsolvent aut 
exsolvet pro pena et nomine pene centum libras barchinonenses adquirenda videlicet medietas operis 
muri ipsius civitatis et altera medietas honorabili vicario Barchinone. E pro inde obligarunt omnia eorum 
bona et cuiuslibet eorum insolum mobilia311et immobilia, habita et habenda et habenda (sic) ubique et 
iuraverunt etc. Et pro maiore securitate promissorum312 dederunt in fideiussorem Gasparem Desparers, 
mercatorem civem Barchinone, qui acceptans in se gratis hanc fideiussionem, convenit et promisit cum 
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dictis principalibus suius et sine eis ad predicta omnia et singula firmiter teneri. Et pro inde obligavit etc. 
Juravit etc. Renunciavit etc.  
Testes : Bartholomeus Vitalis, notarius et Ffranciscus Martini, scriptor Barchinone.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,4, Registre, f. 116v. 
11 
CITIZENS OF BARCELONA, BARCELONESE NEIGHBOURS 
 
NEIGHBOURS’ LIVES IN THE RIBERA: CITIZENSHIP REPORT OF BERNAT LLOREDA 
30 March 1419 
Informació reebuda d’en Bernat Loreda, mariner qui està en lo carrer d’en Gasselm Menor.   
Die jovis, XXXX mensis marcii anno a Nativitate Domini M CCCC XVIII fuit recepta sequens informatio: 
Eulàlia, muller d’en Bernat Avella, mestre d’axa estant en lo dit carrer, testimoni jurat e 
interrogada dir veritat la qual sapia sobre les coses deius escrites. Et, primo, si ella testimoni sab que·l dit 
Bernat Loreda tenga casa ne alberch en Barchinona. E dix que està en veritat que·l dit Bernat Loret bé ha 
dos anys que revé en una casa qui està al costat d’ella testimoni, en casa de una sua tia qui ara és morta 
no ha molts dies a qui deyen madona Andreua. E que ha hoit dir que·l dit Bernat se pagava la provisió e 
tota vegada que venia de viatge dreçava dreta via a casa de la dita sua tia. Interrogada si sab que haia 
habitació pròpia ne muller. E dix que no. Interrogada si sab d’ón és natural. E dix que de Loret. Interrogada 
si sab que sia intenció sua de pendre muller et de collocar-se en Barchinona. E dix que hic, segons ha hoit 
dir.  
Barthomeu Loreda, mariner, habitador de Materó, testimoni jurat e interrogat dir veritat en e 
sobre les coses dessús dites. E, primo, si ell testimoni313 sab que·l dit Bernat Loret tenga casa ne alberch 
en Barchinona. E dix que que (sic) està en veritat que·l dit Bernat revench en casa de una sua tia mentre 
vivia, en lo dit carrer d’en Gasselm, per ben III anys, pagant-se ell la provisió del menjar e del beure e vuy 
en dia revé en la dita casa. Interrogat si sab que sia intenció del dit Bernat de collocar-se en Barchinona e 
de pendre muller en aquella. E dix que hoc. E dix que no ha habitació alguna en Barchinona sinó que tota 
vegada que venia314de viatge revenia en casa de la dita sua tia.  
Luys Garcia, cuyracer habitador de Barchinona, testimoni jurat e interrogat dir veritat sobre les 
coses dessús dites. Et, primo, si ell testimoni sab que·l dit Bernat Loret tenga casa ne alberch en 
Barchinona. E dix que315no sab que tenga casa ne alberch en Barchinona, bé està en veritat que per ben 
gran temps lo dit Bernat revench en casa de una sua tia qui estava en lo carrer d’en Gasselm menor, 
tenint316aquí tota la sua roba e 317 vuy en dia lay té e com venia de viatge venia dreta via en la dita casa. E 
que·l dit Bernat se pagava tota vegada la provisió de seu menjar e de son beure car la dita sua tia no la li 
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volguera haver pagada. Interrogat si ha muller e dix que no. Interrogat si sab que sia intenció del dit Bernat 
de collocar-se en Barchinona e de pendre muller en aquella. E dix ell testimoni que axó li ho ha hoit dir. 
Interrogat si sab que haia pròpia habitació en Barchinona. E dix que no, que ell testimoni sapia.  
Agnès, muller d’en Johan Marmó, mariner ciutadà de Barchinona, estant en lo carrer d’en 
Gasselm menor, testimoni jurat e interrogada dir veritat la qual sapia en e sobre les coses dessús dites. E, 
primo, si ella testimoni sab que·l dit Bernat Loret tenga casa ne alberch en Barchinona. E318 dix que no, bé 
està en veritat que ella testimoni l’a vist revenir en casa de una sua (tia) appellada madona Sança,319 
muller qui fo d’en Andreu e açò, per ben dos anys, car tota vegada que venia de viatge, dreçava en casa 
de la dita sua tia e aquí metia la sua roba e aquí menjava e bevia e jahia mentre aturava en Barchinona. 
Interrogada si ella sab que·l dit Bernat Loret se pagàs la promisió o si la li fahia la dita sua tia. E dix ella 
testimoni que ans les pagava ell del seu propi. E vuy en dia lo dit Bernat Loreda hi està e revé, si bé la sua 
tia és morta no ha molts dies. Interrogada si sab que haia pròpia habitació en Barchinona. E dix que nos 
sab. Interrogada si sab d’ón és natural. E dix que de Loret, segons ha hoit dir. Interrogada si sab que sia 
intenció del dit Bernat Loret de collocar-se en Barchinona e de pendre muller en aquella. E dix que hoc, 
segons ha hoit dir.  
Anthònia, muller d’en Vicenç Caules,320mestre d’aixa, ciutadà de Barchinona,321estant en lo 
carrer d’en Gasselm Menor, testimoni jurat e interrogada dir veritat la qual sapia en e sobre les coses 
dessús dites. Et, primo, si ella testimoni322sab que·l dit Bernat Loret, mariner, tenga casa ne alberch en 
Barchinona, axí com altres ciutadans son acustumats de tenir. E dix que no, bé és ver que per ben III anys 
ha continuament revengut en casa de una sua323tia a qui deyen madona Sança, muller qui fo d’en Guillem 
Andreu, quondam, mercader, qui estava en lo dit carrer d’en Gasselm, en la qual casa lo dit Bernat Loret 
tenia tota la sua roba e aquí menjava, bevia e jahia. E com venia de viatge, dreçava en la dita casa e no en 
altra casa. E, de fet, ara com ses morta, ha fets hereus per guals parts lo dit Bernat Loret e en Barthomeu 
Loret, frare seu. E vuy en dia si bé la dita sua tia és morta,324 revé en la dita casa e aquí està menge, jau e 
beu. Interrogada si sab que haia pròpia habitació en Barchinona. E dix que no, car lo alberch on la dita sua 
tia estava, on lo dit Bernat Loret revé, no era seu car ans era del dit Guillem Andreu, e la dita dona non 
havia sinó ús de fruyt, que a un germà del dit Guillem Andreu torna, a qui era vinculat. Interrogada si sab 
que sia intenció del dit Bernat de collocar-se en Barchinona e de pendre muller en aquella. E dix ella 
testimoni que hoc, e de fet ho farà car al dit Bernat ho ha hoit dir. Interrogada si sab que·l dit Bernat se 
pagàs la provisió del menjar o si la li fahia la dita sua tia. E dix que ans, les pagava ell mateix del seu propi. 
SOURCE: AHCB, 1C.-V,3. 
 
 
                                                          
318Erased: ‘un’ 
319In the manuscript, they forgot the word ‘tia’.  
320Erased: ‘mariner’. 









ON NEIGHBOURS’ HARTRED: ‘CITIZENSHIP’ REPORT ON MIQUELA REIA 
8 April 1457 
Informació reebuda de la dona Na Miquela, muller de’n Miquel Reia, vidrier,  qui sta assats prop 
l’honorable mossén Bartomeu Castelló, cavaller populat en la  ciutat de Barchinona.  
Die veneris, VIII mensis aprilis anno a Nativitate Domini M CCCC LVII 
Caterina, qui sta en lo dit veynat, testimoni jurat e interrogada dir veritat la qual sapia en e sobre 
les coses deius scrites. Et primo, fou interrogada si ella testimoni sab que la dita dona Miquela sie fembre 
de mala lenga, ço és, que digue paraules injurioses ne difamatòries a negú ne a neguna del dit veynat per 
les quals se haien baralles ab los del dit veynat. 
E dix que hoc; a moltes dones del dit veynat, desonrant aquelles e vituperant-les axí com si eren 
fembres de mala fama dient ella testimoni que de hora en ora a gran culpa de la dita Miquela són 
deshonrades totes les dites dones, especialment la Moristada ,qui stà al costat de ella testimoni, qui són 
marit e filla. E als dix que noy sap sino que dona molt mala di, sa lenga. Interrogada si sap sie stada 
foregitada de altre loch. E dix que ho ha hoyt dir.  
Ffuit sibi lectum et presentavit.  
Isabel, muller de’n Johan Amorós, escuder de mossen Lor, alias la Moristada, qui sta assats prop 
la dita Miquela, testimoni jurat e interrogat ut supra. E dix ella testimoni açò saber que stant malalta vench 
la dita Miquela en casa sua dient que havia perduda una boça e, de fet, inculpant a ella testimoni, dient e 
cridant en manera molt vil, segons hoy tot lo veynat, e ella testimoni, scusant-se que no hi sabia res, en 
tant que la dita Miquela li ha donades algunes batalles de paraules assats desonestes sens que ella, 
testimoni no havia res a partir ab ella. E lo marit dix a la dita Miquela, muller sua: “ lexau-le star”, preneu 
un bastó e donau li de bones bastonadas. E d’altre part, I jorn un minyó, fill d’ella testimoni,  qui ha entorn 
VIII anys, cantant una cançó  de un vidrier; llavors, los dits marit e muller, manessant al dit minyó dient 
axí “jurte per Déu que si jo vaig jo’n batré les parets e castigar-te et faré exir los budells”. E axí moltes e 
diverses vegades tot temps perseverant a ben batallar e deshonrar no solament a ella testimoni,  més 
encara a una pofembra , mare d’ella, testimoni, manasant-li e desonrant-la tot jorn que la farà viure ab 
dolor. Interrogada si ha deshonrades a les dones del dit veynat. E dix que hoc, specialment la dona Na 
Valençó e a una a qui diuen Na Caterina, pofembres e dones de bona fama, dient ella, interrogada, com 
no hi ha dona en lo dit veynat que sia bona dona sino ella. E als dix que noy sap, sino que  a gran culpa de 
la dita Miquela lo veynat es desonrat e vituperat per la sua mala lenga. Interrogada si sap sie stada 
foragitada d’altre part e dix que hoc, del carrer Ample per Mossén Anthoni Bertran.  
Ffuit sibi lectum etc. 
Bernat Fferrer, qui stà ab lo honorable Mossén Miquel de Mandresa, testimoni jurat e interrogat 
ut supra. E dix, ell testimoni, que stant  ab lo honorable Mossén Barthomeu Castelló, hoy moltes vegades 




vilanies de que era gran vergonya del dit veynat e açò a gran culpa de la dita Miquela. E més, dix que ell, 
testimoni, la vista desonrar e dir paraules tals que era massa per ella a una gran dona notable e bona del 
dit veynat . E als dix que noy sà sino que la dita Miquela e son marit son tals persones que mereixien tot 
mal per rahó de la llur mala lenga.  
Ffuit sibi lectum et presentavit. 
Johan Bonet, fuster qui stà assats prop la dita Miquela, jurat e interrogat ut supra. E dix que en 
veritat stà que la dita Miquela stava baix del carrer e per la sua mala lenga lo senyor de la casa la lansà. E 
après ses mudada assats prop lo honorable mossen Barthomeu Castelló, dient ell interrogat com és folla 
e molt dissoluta de  sa lenga, vehent e  hoynt molt sovin barallar ab algunes dones del veynat,dient-se de 
molt letges paraules tals que es gran vergonya qui la soses en tal veynat. E als dix que noy sap sino que es 
dita dona de mala lenga per tots aquells qui la conexen. 
Ffuit sibi lectum etc.  
Eufrasina, muller de’n Berenguer Corn, mercader, testimoni jurat e interrogada ut supra. E dix 
que en veritat està que ella testimoni sent cridar la dita Miquela com una folla, barallant e desonrant- se 
ab algunes del dit veynat pero no pot dir de qui és la culpa. Interrogada si sap sia stada foragitada d’altre 
part e dix que axí ho hoyt dir. Dient que·l marit és axi desberetut com és la dita Miquela. E als dix que noy 
sap sinó que la dita Miquela és fembre molt pécima no guardant honor a negú. 
Ffuit sibi lectum etc.  
Eufrasina, muller del honorable mossén Barthomeu Castelló , cavaller, testimoni jurat e 
interrogada ut supra. E dix que ella testimoni hi sap ben poch però que no la pot sensar que no sia dita 
fembre de mala lenga e que tal que pochs jorns són que no sent alguna ramor o baralla ab algunes del dit 
veynat,però ella testimoni no pot dir de qui ses la culpa. E als dix que noy sap sinó que ella ne son marit 
no  stan bé en tal loch.  
Ffuit sibi lectum etc.  
Valençó, muller de’n Miquel Safont, quondam, la qual sés exida del dit veynat entorn XV dies ha, 
testimoni jurat e interrogada etc. E dix que stà en veritat que la dita Miquela és fembre molt mala de sa 
lenga e tan mala que no pot pijor, però que stà en veritat que les més baralles que ha hagudes són stades 
ab les Moristades, les quals son stades ben desonrades e vituperades per la dita Miquela. E als dix que 
noy sap.  
Ffuit sibi lectum etc.  
Dissabte, a VIIII dies del dit mes d’abril e any, los honorables mossén Bernat Miquel, mossén  
Antich Martí e mossén Miquel de Mandresa, feta a ells relació de la present informació per lo honorable 
micer Pere Vicens , ·I· dels advocats ordinaris de la dita Ciutat, dellaboracien e provehiren que la dita dona 
e lo dit Miquel Reia, marit de la dona,  isquessen del dit carrer d’ací per totes les presents festes de Pascha. 
En aquest acte, absents los honorables Mossén Johan Vino e  mossén Anthoni Pelegrí. E fou dit per micer 
Francesc Martí, notari, per manament dels dits honorables consellers que anés al veguer de Barchinona 
com ells pregaven que fes manament als dessus dits marit e muller. E de continent lo dit Ffrancesc Martí, 




regent la dita vegueria. Lo qual, segons per mi notari, li fou dit com los dits Consellers li consellaven fes 
fer lo dit manament axí com de fet ha fet.  
SOURCE: AHCB, 1C-V,5. 
 
12 
CITIZENS AT THE MARGINS? 
 
CITIZENSHIP CHARTER OF THE JEW FROM FEZ, OMAR MAYMÓ 
6 July 1302 
 
Venerabilibus, dilectis, providis et discretis vicariis, baiulis, curiis, justiciis, judicibus, paciariis, juratis, 
lezdaris, pedagiaris, alcaldis, salmedinis, consulibus, comunitatibus et probis hominibus regni Aragonis et 
civitatis et regni Valencie et omnibus aliis et singulis ad quos presentes pervenerint. Consiliarii et probi 
homines civitatis Barchinone, salutem et sinceras dilectiones afectum. 
Noveritis quod Omar Maymoni, iudeus quod fuit de Ffeç, est civis et habitator Barchinone, et 
solvit et contribuit in tallis et aliis exactionibus et collectis in quibus alii iudei Barchinone nutunt et solvunt. 
Unde cum civitas Barchinone et cives et habitatores eisdem habeant privilegium a domino Rege Jacobo 
bona memoria, confirmatum per dictum regem Petrum quod felicis recordationis, et illustrem Dominum 
Regem Alfonsum, eiius filium, bone memorie, et etiam per excellentessimum Dominum Regem Jacobum 
nunc regnantem, continens quod aliquis civis vel habitator Barchinone non det nec solvat nec dare vel 
solvere teneatur in aliquo loco terre et dominationis sue lezdam, pedagium nec aliqua aliam exactionem, 
novam vel veteram, statutam vel statuendam, de mercibus et rebus earum, prout in dicto privilegio dicti 
Domini Regis Jacobi bona memorie translatum cuius et confirmatione dicti domini Jacobi nunc Regis 
Aragonum inseritum est. Cuius confirmationis dicti Domini Jacobi nunc regnantis tenor inferius sequitur.  
Dilectionem vestram et cuiuslet vestrum requitimus et rogans quot dicto Omar Maymoni, iudeo, 
et omnis mercibus sive rebus, nunciis seu vayleris et omnibus aliis civibus et habitatoribus Barchinone 
dictam franquitatem observetis et observari etiam faciatis. Et si qua pignora ratione predicta vestrum 
aliquis ei vel eius nunciis fecit ipsam ei si placueritis restituatis ac restitui faciatis. Scientes nos veracibus 
omnibus eorum omnia privilegia et franquitates hic facere observari et in hoc si placet nostra precamina 
admitatis quia nos sumus parari et voluntatis per vobiis et quolibet vestrum facere et complire nedum 
similia immo alia quod cedunt comodo et honore. Datum325 Barchinone, sexto326 kalendas Septembris 
anno Domini M CCC Secundo.  
Tenor autem dicte confirmationis dicti Domini Regis Jacobi nunc regnantis eiusdem sigillo 
pendenti sigillate sequitur in hunc modum : 
                                                          
325The state of the document makes it difficult to identify this word. 




 Jacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Maiorice et Valentie ac comes Barchinone, ffidelibus 
suius vicariis, baiulis, curiis, justatiis, salmedinis, juratis, judicibus, lezdarius, pedagiariis et aliis omnibus 
officialibus suis civitatis Barchinone et civitates et regni Valentie et aliorum locarum totius terre et 
dominationis sue ad quos presentes pervenerint. Salutem et Gratiam. Cum nos confirmaverimus de 
presenti probis hominibus et universitati Barchinone omnia eorum privilegi et franquitates tam a nobis 
quam ab antecessoribus nostros universitati Barchinone concessa, dicimus et mandamus vobis quia 
predictis probis hominibus et universitati Barchinone et singulis de ipsis observetis et observare faciates 
franquitates et privilegia super dicta tam super factos lezdarum et pedagiorum quam aliis quibuscumque 
tam in civitate Barchinone quam in civitate et Regno Valencie quam in aliis quibuscumque locis totius 
terre et dominationis nostre iuxta formam privilegium a Domino Regem Jacobo, felicis recordationis, 
quondam, avo nostro, eis concessi et a nobis confirmati cuius tenor infra sequitur.  
Nos, enim, ex certa scientia ratione donationis et concessionis quam eis super hoc factus ipsum 
privilegium et omnia in eo contenta, volumus et mandamus perpetuo observari et teneri predictis civibus 
Barchinone, personabus et fructeris in dicta civitate Barchinone et in dicta civitate et regno Valencia et in 
omnibus aliis lociis, terre et dominationis nostre. Datum Barchinone, XIIII kalendas iunii anno Domini M. 
CC. XC II. Tenor autem dicti privilegii Domini Regis Jacobi bone memorie sequitur in hunc modum:  
In Nomine Domini Ihesus Christi, pateat universalis hominibus tam presentibus quam futuris 
quod nos Jacobus, Dei gratia Rex Aragonum et Rex Maiorice, comes Barchinone et Urgelli et Dominus 
Montispessulani, attendentes multa et laudabilia servicia atque grata quod vos, dilecti et fideles nostri 
cives Barchinone exhibueritis327 nobis semper et nostris predecessoribus et exhibueritis cotidie, liberaliter 
et tam fideliter quam devote, volentes vobis gratiam facere specialem, cuius gracie benefficio gaudantis 
perpetuo vos et vestris cum hac igitur carta per nos et personis hodie ac succesores nostros, enfranquimus 
et franchos ac liberos et ingenuos facimus vos, omnes dilectos et fideles nostros cives et habitatores 
Barchinone et singulos presentes scilicet et futuros, cum rebus et mercatis vostris ab omnia lezda et 
pedatico, portatico, usatico, tolta, consuetudine, novis, veteribus, statutis et statuendis et omni penso 
ubique per omnia loca regnorum terrarum et dominationis nostre tam per terra quam per maris et aquam 
dulcem et etiam in stagnum eundo, stando et redundo.  
Statuimus igitur firmiter et mandamus quod nullus lezdarius, pedagiarius, pansator et senior 
maiordomus et repositarius, merinus, salmedinarius, iustitia vel iudex seu alcaldus, vicarius, baiulus aut 
quilibet noster alius officialis vel subditus presens vel futurus audant vel possint vos vel aliquem vostrum 
aut captalarios sive nuncios vestros aut res vel mercaturas vostras aliis gravare, impedire, capere aliquid 
inde vel detinere in aliquo loco ratione istorum a quibus vos et vestros, sic dictum est, perpetuo 
enfranquimus sed sitis inde franchi ab omnibus super dictis ubique semper inde et penitus absoluti. 
Quicumque autem contra tenore huius nostri privilegii, vos vel captalarios aut vestros nuncios vel res 
vestras aut mercaturas quas habeatis et in futurus habitis temptaverit gravare, iram nostram et pecuniam 
mille morabatinorum absenti dampno et gravaminare prius vobis in duplum plenarie restitutis, siti omni 
                                                          




remedio se noverit quare sutum. Datum apud Barchinone, pridie idus aprilis anno Domini M CC XXX 
secundo.  
Sig+num Jacobi, Dei gratia Regis Aragonum et Regni Mariorice, comitis Barchinone et Urgelli et 
Domini Montispesullani.  
Huius rei testes sunt : Berengarius, episcopus Barchinonae, Bernardus, electus Majoricae, 
Domnus Fferandus, infans Aragonum et Raymundus Fulchonis, vicecomes Cardonae, Guillelmus de 
Montecathano, Bernat de Santa Eugènia, Bernat de Foxano, Assallitus de Gual, domnus a Torella, 
Fferrandus Periç de Pina, Rodericus Gomiç.  
Sig+num Guillelmi, scribano mandato Domini Regis pro Guillemo de Salacot suo hanc cartam 
scripsi loco dia et mensis prefixis cum litteris supperpositis in VII linea ubi dicitur eundo stando e et 
redundo.  











Candidates and the Expression of Solidarities in the Informacions de la 
Ciutadania 
 
The following table lists chronologically the candidates to the citizenship charter of 
Barcelona that I have encountered throughout the research. Besides indicating their 
name, I noted their profession and place of origin, when mentioned this was in the 
sources.  The elaboration of this table has also enabled me to review, case by case, the 
extent to which each of the petitioners relied on family, professional, and 
neighbourhood relationships and solidarities. A more quantitative approach to the 
concerns examined in chapter VI, this table has been useful in providing a more general 
view on the rhetoric of citizenship used in the Informacions. Nonetheless, to categorise 
so strictly the expressions and uses of these solidarities was certainly a problematic 
endeavour, given their flexible and intertwined nature in social organisation. Thus, some 
compromises have to be made when trying to capture in a table how each of the 
candidates used his contacts and ties in the city in order to create and spread citizen 
reputation. 
 Thus, family, professional, and neighbourhood solidarities have all been sub-
categorised, distinguishing between those cases where the nature of the ties used 
throughout the citizenship procedure were specified and those where it was suggested 
and can only be interpreted. Among these ‘suggested’ types, I have included, for 
instance, cases of professional coincidence between the candidate and its witnesses or 
expressions of neighbouring coexistence such as ‘I have heard him saying’, or ‘I have 
often seen him around’. Family relationships have been categorised in three rather than 
two groups; besides specified and suggested ties, I have also deemed necessary to 
capture the role of ‘observed’ family relationships, highlighting in so doing the 
importance of publicly maintaining a family in the making of the citizen. Further and 
more qualitative analysis of all these categories can be found in chapter VI.  
 On a more technical note, the label ‘professional specified solidarities’ includes 
in this table not only cases of direct and clear professional collaboration but also other 
ties that were woven within the practice of a profession; thus I have considered that 




somehow using a sort of professional tie when shaping their image as citizens. In regard 
to neighbourhood relationships, it is important to highlight that I have also included in 
this category cases of co-residence, that is, examples of candidates living under the same 
roof as some of their witnesses – under whatever regime. Finally, the larger use of 
family, professional and neighbourhood relationships emerging from the Informacions 
drove me to leave aside other relationships that have been considered in the 
dissertation but were difficult to reflect systematically in this table: I mainly refer to ties 
determined by friendship and/or by a common geographical origin.  
 These relationships could be explored better, confirmed, and checked by cross-
referencing the Informacions de la Ciutadania with other sources. Given the unbalanced 
result of the research conducted in the Notarial archives, the table is principally 
concerned with what emerges from citizenship sources, and it does with a concern for 
capturing the rhetoric of citizenship for the Late Medieval Barcelonese.  
 
Caption for the reading of the table: 
SPE: Refers to family, professional, and neighbourhood connections used in the 
Informacions, the nature of which is clearly expressed in the sources. (SPECIFIED). 
SUGG: Refers to family, professional, and neighbourhood connections used in the 
Informacions, the nature of which is only suggested and read in between the lines, such 
as professional coincidence and witnesses’ expressions suggesting neighbouring 
coexistence. (SUGGESTED). 
OBS: Refers to those cases where witnesses highlighted the existence of a publicly 
maintained and observed family which was seen as an act of citizenship reinforcing the 
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Parishes and Belonging in Fifteenth-Century Barcelona from a Sample of 54 Wills.  
 
The following table relates to the last section of chapter VI. It questions the role of 
parishes in creating spatial feelings of belonging within the city by contrasting the 
parishes of adscription with the chosen place of burial. The wills included are from both 
citizenship candidates and witnesses.  
SOURCES: AHPB, 68/27; 108/1; 107/110; 113/98; 123/45; 90/16; 106/36; 123/40; 
111/18; 58/175; 112/23;  123/41; 69/24; 135/21; 147/1; 113/99; 120/24; 104/16; 
120/24; 107/11; 143/14; 106/36; 184/3; 163/18; 113/100.  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA (AHCB)  
[HISTORICAL ARCHIVES OF THE CITY OF BARCELONA]  
MUNICIPAL ACTS:  
Consell de Cent, Llibre del Consell (1B.1) 
PRIVILEGES AND ROYAL LETTERS:  
Diversorum, (1B. XV)  
Manuscrits, – Llibre Verd. Vol II (1G-11) 
CORRESPONDENCE:  
Consell de Cent, Lletres Comunes Originals (1.B.X)  
CITIZENSHIP REPORTS AND REGISTERS (INFORMACIONS DE LA CIUTADANIA) 
Consellers, Miscel·lània (1 C.V 3-4-5) 
ARXIU HISTÒRIC DE PROTOCOLS DE BARCELONA (AHPB) 
[HISTORICAL ARCHIVES OF NOTARIAL REGISTERS OF BARCELONA] 
 
Llorenç Aragall, (1407-1418): 
Reg. 108/1 
Simó Carner, (1408-1445): 
Reg. 112/23; 112/26 
Joan Ferrer, (1405-1467): 
Reg. 104/16; 
Joan Franc Major, (1406-1456): 
Reg. 107/111; 107/112 
Felip Gombau, (1370-1406): 
Reg. 37/15; 







Guillem Jordà, (1416-1457) : 
Reg.  111/18 
Bartomeu Masons, (1422-1429) : 
Reg. 150/1.  
Bernat Nadal, (1385-1432): 
Reg. 58/50; 58/51; 58/52; 58/53; 58/55; 58/56; 58/57; 58/58; 58/59; 58/60; 58/61; 
58/62; 58/63; 58/64; 58/173,   
Bernat Pí,  (1408-1450): 
Reg. 113/1; 113/4; 113/5; 113/6; 113/7; 113/8; 113/9; 113/10; 113/11; 113/13; 
113/14; 113/15; 113/17; 113/19; 113/98; 113/99  
Joan Reniu, (1413-1439): 
Reg. 123/41;        
Gabriel Terrassa, (1401-1448): 
Reg. 93/24  
Jaume de Trilla, (1384-1420): 
Reg. 53/5;          
ARXIU CAPITULAR DE BARCELONA (ACB) 
[ARCHIVES OF THE CATHEDRAL OF BARCELONA] 
  
Notaris, vol. 339 and 368 (Capítols de Gabriel Canyelles) 
Notaris, vol. 527 and vol. 528 (Julià Roure)  
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (ANC) 
[NATIONAL ARCHIVES OF CATALONIA ] 
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